ŞEYH ABDURRAHMAN TAĞİ (K. S.)'NİN MEKTUPLARI

umran
İÇİNDEKİLER

Şeyh Abdurrahman-i Tağı hazretlerinin hayatı ........................................... 17
BİRİNCİ MEKTUP
Konu: Deni dünyının kötülülenmesi ......................................................... 36
İKİNCİ MEKTUP
Konu: Tevbe verilen istişfar ve şükretmek ................................................. 40
ÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konu: Tebliğ ve istişfar işini teşvik, hidayet ve Şeriat'a uymak .................. 43
DÖRDÜNCÜ MEKTUP
Konu: Molla İbrahim'in bulunduğu yeri kontrol etmesi ve Şeyh Celaleddin'i gyribet etmekten neyetmesi................................. 48
BEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Harama, haram olması muhtemel olan şeylere bakma, yabancı kadına halvet ve buna benzer şeyler ................................. 49
ALTİNCİ MEKTUP
Konu: Gavs'ın (r.a) yüce emrine uyarak Erzurum'a giden alimlere yaptığı bazı nasihatlar ................................................................. 49
YEDİNCİ MEKTUP
Konu: Nisbet ve nisbetin faydası ................................................................. 51
SEKİZİNCİ MEKTUP
Konu: Şeyhi rabita ile nefsin yok olması ve meşhur olduğu üzere tarikatın şeriatтан ibaret olduğu ........................................... 52
DOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Bazı şahsların eğitilmesi ve gönderilen emirle sohbete devam ve bunun dışındaki meseleler .................................................. 54
ONUNCU MEKTUP
Konu: Azimete, sahibi sünnete uymayı teşvik ve tarikata göre amel, tarikat amellerinin emredilen tertibe uygun olmasın, şeyhin emrinde fahi olmak ve bunun dışındaki meseleler........ 55

ONBİRİNCİ MEKTUP
Konu: Bazı nasihatlar............................................. 58

ONİKİNCİ MEKTUP
Konu: İnsanların tevbe ve koşmaları, şükür, istişfar ve bu iki şeyin dışındaki çok faydali hususları istemektedir........... 59

ONÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konu: Şöhretin kötülenmesi..................................... 65

ONDÖRDÜNCÜ MEKTUP
Konu: Molla İbrahim'in halini sorma.............................. 66

ONBEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Gavs'ın (k.s) yanına gitme ve cihada katılma........... 67

ONALTİNCİ MEKTUP
Konu: Gavsl' Azam'ı (k.s) ziyaret etmeyi teşvik ve başka meseleler........................................ 67

ONYEDİNCİ MEKTUP
Konu: Şeriat-ı Garra'yı uygulamayı teşvik v.b meseleler...... 71

ONSEKİZİNCİ MEKTUP
Konu: Rabita ve rabitanın kısılmasını açıklamak ve diğer meseleler...................................................... 77

ONDOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Deni (alçak) dünyının kötülenmesi ve hasret ayrılığını gidermenin şeyhe mürid toplamaktan daha önemli olduğu ve bunun dışındaki meseleler.................. 84

YİRMİNCİ MEKTUP
Konu: Ali devletin izni ile muharebe etmek ve Seyyid Ubedullah'a yardım etmek için askerleri toplamaya teşvik........................................ 86

YİRMİBİRİNCİ MEKTUP
Konu: Gavs'ın (k. s) emri ile yapılan şer'i emirler ve tatbikinde cevaz olmayan hususlarda ihvanın düştüğü tehlikeler........ 90

YİRMİKİNCİ MEKTUP
Konu: Ali Naksibendi tarikatına girmek isteyen kimselerin bilmesi gereken bazı adab........................................... 97

YİRMİÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konu: İhlas, muhabbet ve teslimiyete teşvik........................ 102

YİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTUP
Konu: Sarık sarmak ve sakınınması gereken bir takım işler..... 105

YİRMİBEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Molla Abdussamed'in (r.a) Nehri'ye gitme isteğine cevap.. 108

YİRMİALTİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesi Molla Abdulkadir'e, insanların onun elinde tevbe etmesi sebebiyle teşekkür etmesi ve bunun dışındaki bazı meseleler.................................................. 111

YİRMİYEDİNCİ MEKTUP
Konu: Gavsl' Azam ve Kuthu'l Efham'ın oğlu Seyyid Nur Muhammed'e söyledişi bazı meseleler........................ 113

YİRMİSEKİZİNCİ MEKTUP
Konu: Gavs'ın (r.a) değerli kardeşleri olan Muhammed ve Hurşid Beylere amcalarının oğlu Halid Bey ve diğerleriyle biraraya gelmeye emretmesi .............................................. 115

YİRMİDOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Bazı işlerle ilgili olarak halifesi Molla Ahmed'e
söyledikleri................................................................. 117
OTUZUNCU MEKTUP
Konusu: Kışlık kazasına bağlı Virköyün tasfiyesi............. 118
OTUZBİRİNCİ MEKTUP
Konusu: Gavs'ul Azam'ın (k.s) dergahında üzerinde müşavere edilen bazı hususları bildirmek ve bunun dışındaki meseleler........ 118
OTUZİKİNCİ MEKTUP
Konusu: Tilo'ya bir miktar hâshaş verilmesi ve benzeri hususlar.... 121
OTUZÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konusu: Cihad senesinde Gavs'ın emri ile herkesin Nurşin'e gitmesi.................................................. 122
OTUZDÜRDÜNCÜ MEKTUP
Konusu: Gavs'ul Azam'ın (k.s) kabirlerini ziyareti müjdelemek ve diğer hususlar............................................... 124
OTUZBEŞİNCİ MEKTUP
Konusu: Seyyid Taha'nın (k.s) mektubuna cevap.................. 126
OTUZALTİNCİ MEKTUP
Konusu: Sohbet teşvık ve Gavs'ul Azam'ın (k.s) menakibini beyan ve benzeri hususlar........................................... 128
OTUZYEDİNCİ MEKTUP
Konusu: Diyarbekir yolculuğu ve bunun dışındaki bazı meseleler.... 132
OTUZSEKİZİNCİ MEKTUP
Konusu: Molla Abdurrahman el-Molla Kindî'nin gönderdiği mektup.................................................. 133
OTUZDOKUZUNCU MEKTUP
Konusu: Kafirlerle cihad için asker toplamaya teşvik ve diğer meseleler.................................................. 136

KIRKİNCİ MEKTUP
Konusu: Hac yolculuğu ve bunun dışındaki bazı meseleler .......... 138
KIRKBİRİNCİ MEKTUP
Konusu: İhlasi elde etme........................................... 139
KIRKİKİNCİ MEKTUP
Konusu: Hızan'dan gelişinin geçikmesinin sebebini açıklamak ve diğer hususlarla ilgili olarak halifesi Molla İbrahim'le gönderdiği mektup.......................................... 141
KIRKÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konusu: Sofilerinden birine gönderdiği mektup, Seyyid Sibhatullah hazretlerini anlatmaktadır........................................ 143
KIRKDÜRDÜNCÜ MEKTUP
Konusu: Hazreti Seyyid Şeyh Tahir'e gönderdiği mektup. Bir katil meselesiyle ilgildir........................................... 148
KIRKBEŞİNCİ MEKTUP
Konusu: Mektubu Hazreti Şeyh Tahir'e göndermiştir. İbrahim Bey'le ilgilenilmesini tavsiye etmektedir.................. 149
KIRKALTİNCİ MEKTUP
Konusu: Halifesi Hazreti Molla Abdulkadir'e göndermiştir. Fakih Muhammed'e yardımcı olunmasını istemektedir............. 150
KIRKYEDİNCİ MEKTUP
Konusu: Halifesi Hazreti Molla Abdulkadir'e göndermiştir. Kız çocuğunun vefatı sebebiyle taziyede bulunmakta ve diğer hususlara temas etmektedir........................................ 150
KIRKSEKİZİNCİ MEKTUP
Konusu: Halifesi Molla Abdulkadir'e göndermiştir. İnsanlarla güzel geçinmekten, ilimsiz anemli bir şey ifade etmediğinden, kurtuluşun selef-i sâlihine tabi olmakta olduğundan bahsetmektedir........ 152
KIRKDOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Abdulkadir'e hilafet izini verdiği beyan etmek için Hasan Ağa ve diğer büyük zevata yazdığı mektup...

ELLİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Halil'e göndermistir. Ferdilerin kinamasına ve övmesine alanmamaktan, Şeriatın getirdiklerine tam olarak tabi olmaktan, insanları irdə etmekten bahsetmektedir.

ELLİBİRİNCİ MEKTUP
Konu: Ramazan aytının faziletlerine ve diğer hususlara dikkatli olunması beyanındadır.

ELLİİKİNCİ MEKTUP

ELLİİÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konu: Hizmetkâri Saïd el-Milâkendi'ye göndermiştir. İnsanların hizmet için koşuracaklarını söylemelerine rağmen mal mülk peşinde koşmalarına hayretini beyan etmektedir.

ELLİİDÖRDÜNCÜ MEKTUP
Konu: Fakih Ahmed el-İllâvî sebebiyle gönderdiği mektuptur. Onun hizmetine girdikten sonra bir çocuğunun paylaşına düşen miktan kendisine vermemi nezretmemesinden ve diğer hususlardan bahsetmektedir.

ELLİİBEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Seyyid Ubeşullah'a yardım etmeye gitmelerini teşvik için tüm etbana göndermiştir.

ELLİİALİNCİ MEKTUP
Konu: Tüm müridlerine göndermiştir. Mektubunda Üstad Gavs-ı

Azam Seyyid Sibâ'atullah Hazretlerinin, evladının, etbannın ve hizmetçilerinin kendilerine olan ikramlarını ve diğer hususları müjdelemektedir.

ELLİİYEDİNCİ MEKTUP
Konu: Gavs-ı Azam'ın çocuğu Şeyh Hamza'nın hapsedilmesi meselesiyile ilgilidir.

ELLİİSEKİZİNCİ MEKTUP
Konu: Rabıdatan bahsetmektedir.

ELLİİDOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Bu mektub Şeyh Muhammed el-Fursâfi'ye (k.s) gitmesine muvafakat ettiği beyan etmekle olup gelen mektuba cevaptır.

ALTİŞİNZİNCİ MEKTUP
Konu: Zevcesi Fatma'ya göndermiştir. Oğlu Mahmud'un vefatı sebebiyle ona taziye bulunmaktadır.

ALTİŞİŞİRİNCİ MEKTUP
Konu: Mektupta ihvana sohbetlerde anlatılması elzem olan bazı hususları ve diğer meselelerı emretmektedir.

ALTIŞİFİKİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Abdulkadir'in gaflette olduğuna dikkat çekmektedir. Çünkü Halenze ve diğer yerlerden belli bir miktarda insanın tarkata girmiş olmasını gaflette sebep olmamasını istemektedir. Mektupta başka hususlara da değinmiştir.

ALTIŞİŞÜÇÜNCİ MEKTUP

ALTİŞİŞDÖRDÜNCİ MEKTUP
Konu: Şeyh Fethullah'a gönderilmiştir. Mektupta Mirza Bey'in
kendisine gönderdiği mektubu alıp mektupta yazdığı hususları onunla konuşmasım istemekte ve diğer hususlara temas etmektedir. 205

ALTMİŞBEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Mektubu Molla Abdulkerim el-Bitlis'in yazdığı ve Mirza Bey'in artık emr-i şerifinden çıkmayacağını vaad ettiği belirttiği mektup sebebiyle, Mirza Bey el-Huveyti'ye nasihat etmek için yazmıştır. 206

ALTMİŞALTINCI MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Halil'e göndermiştir. Mektupta ihvanın s payoffını artırmaktaki nihaî gayeyle ilgili olarak iki hususun söz konusu olduğunun beyan etmekte ve bazı emirlerle diğer hususlarda açıklamalarda bulunmaktadır. 211

ALTMİŞYEDİNCİ MEKTUP
Konu: Mektupta halifesı Molla Halil'e letaifleri açıklamaktadır. 214

ALTMİŞSEKİZİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda bir şahsın öldürülmesiyle ortaya çıkan sorunların düzeltmesini emretmektedir. 219

ALTMİŞDOKUZUNCU MEKTUP
Konu: Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Mirza Han'a ihsanda bulunmayı emretmektedir. 220

YETİIŞİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Hazreti Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Erzurum'dan kendisine kollu yelek alımını emr etmektedir. 221

YETİIŞİRİNCİ MEKTUP
Konu: Mektubu halifesı Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda Tunkal arazisinin yarısının satışını satışa onun vekili...

olduğunun, halifesinin kararının kendi kararı olduğunu ve diğer hususları beyan etmektedir. 222

YETİIŞİKİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda Tercune'kteki evinden tuz alıp Demirci'deki diğer evine götürmesini istemektedir. Mektubta zahire onu uyaryor gözükse de hakikatte zevcesi Zeyneb'i mizahvari bir şekilde uyarmaktadır. 223

YETİIŞÜÇÜNCÜ MEKTUP
Konu: Bu mektubu da Halifesı Molla Ahmed el-Taşkesânî'ye göndermiştir. Mektubta kendisine gönderdiği iki mektubunun aldığını ve Allah'a hamd ettiği beyan etmekte ve diğer bazı hususları açıklamaktadır. 224

YETİIŞİDÖRDÜNCÜ MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Ahmed et-Taşkesânî'ye göndermiştir. Mektubunda Erzurum'a gitmesini emretmekte, elini orada doktorlara göstermesini ve başka hususları emretmektedir. 225

YETİIŞBEŞİNCİ MEKTUP
Konu: Halifesı Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda gelen iki kişinin mektubunu kendisine getirdiklerini belirtmek ve elini keçeden bir bezle sargılamanın ve üstünde Gâv'-ı Azâm'ın kendisine maneviyyata çok iltifatlıda bulunduğu ve diğer hususları beyan etmektedir. 228

YETİIŞALTINCI MEKTUP
halifesinin geciktirilmesinin istihareye mebni olduğunu, birkaç gün sonra geniş okyanusta dolmuş bir kadeh olarak inşaallah göndereceklerini ifade etmişlerdir................................. 232

YETMIŞYEDİNCİ MEKTUP
Konu: Bu mektubu elinizdeki mektupları toplayan halifesî Şeyh Abdulkahhar’ın zevcesine göndermiştir................................. 237

ŞEYH ABDÜRRAHMAN-İ TAĞI’NİN (K.S) HAYATI
Ailesi:

Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) hazretlerinin hayatı hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Fakat ailesinin bulunduğu ev, halk arasında “süfi evi” olarak meşhurdur. Şeceresi hakkında da net bir bilgi elde edemedik.

Abdurrahmân-ı Tâğî (k.s) hazretlerinin babasının adı Molla Mahmud’tur. Kemâlat sahibi, ilmiyle âmilli, sünnetleri yerine getiren, métêheccid (teheccüd namazını kılan) ve gözü yaşlı bir zat olarak bilinirdi. Önceleri Kadiri tarikatına mensuptu. Nakşibendiliği ise daha sonra Şeyh Salih-i Sipiki (k.s)’den almıştır.


Abdurrahmân-ı Tâğî’nin (k.s) validesinin adı Meyasin olup salıha bir kadın idi. Babasının ismi Molla Muhammed idi. Molla Muhammed, Seyyid olup Hüseynî koldan gelen, büyük bir alimdi.

Seyda (k.s) anne tarafından olan bu dedesi hakkında şöyle demektedir:

-Ben küçük iken dedem Molla Muhammed elini omuzuma kor ve şöyle derdi:

-Bizim ailemizin ilmi, irşî olarak dededen oğula
devam eder. Halbuki benim oğullarımından hiç birisi bendeki bu ilme taliş olmadı. İlmime vâris olacak sadece sen varsın.

Seyda (k.s)’nin annesi de kemâl sıfatları ile meşhur idi, gybet yapmaz ve boş sözlere meşgul olmazdı. Kocası evinden ayrıldığında, kadınların arasına gitmez, evinin kapsını kapatır, uzlete çekilirdi. Allah’ın zikriyle ünüyet ederdi.

**Doğumu ve Çocukluğu :**

Seyda (k.s) hicri 1247 (miladi 1831) tarihinde Şirvan’dan doğmuştur. Seyda (k.s) o zamanın adeti vechile doğarken göbeği; Hz. Yusuf ile Züleyha hakkında yazılan bir aşk kitabı üzerine kesilerek Allah’a aşk bir zat olmasını arzu edilmiştir.

Seyda’nın (k.s) altında, daha küçük iken bile ilahi aşkın izleri altında gürüluyordu. Bir çok sefer anne ve babası, onun hakkında söyle derlerdi:

- Cenab-ı Allah’ın bize lutfettiği bu çocuk, başka çocuklara benzemem. Bunun beslenmesini eller ile değil kalbime yerleştirerek ihtimamla yapmanımız gerekir.


Seyda-i Tâği (k.s) bu dönem için şöyle diyor:

Temizliğini sabah olduğunda ancak bitirebilmemışım.

Seyda (k.s) yüksek bir himmete sahip olduğundan dünyevi rütbelere iltilaf etmezdi. Osmanlı Devleti, kendisine bulunduğu nahiyanın müdürliğünü, kadılığını ve müderrisliğini verdiği halde, bunlara iltilaf etmedi. Çünkü o kendisini Allah'a ulaştıracak bir mürid-i kâmil anyordu.

**Tarikata intisabı ve mürüşleri:**

Abdurrahmân-ı Tâğı (k.s), son hastalığı sırasında, Gâvst Hazâni'ye (k.s) intisap edişine kadar geçen hayatını, sohbet ve yakıcı bir muhabbet üslûbû ile şöyle anlatmıştır:


Memeden kesildikten sonra bir emrin yetişkin çaga gelmiş bir kızından hoşlanır olmamışım! Öyle ki o kız beni taşısa veya yanında dursa susuyor aksi halde ağlıyormuşum. Daha sonra, yedi yaşımda iken annamin vermiş olduğu terbiyenin etkisi ile, sevgiye dönük tabiatım, korkuya dönüştü. Böylece ölmü, azabı ve diğer korkutucu akibetleri düşünmeye başladıım.

O sıradan anneme "çocuklar için azap yoktur" deyince, annem bana: "Evet, öyledir. Çünkü onlar cahildirler. Oysa ki sen âlim bir sulalənin çocuğusun. Sana çok şeyler anlatıldığı için sen artık âlim oldun ve bu yüzden senin için azap vardır" dedi.

Çocuklarla oynarken onlar çirkin bir söz söyleyince veya günah olan bir hareket işleynince onlara:
- Ben böyle yapmam, böyle bir söz söyleyemem, derdim.
- Çünkü Allah'tan korkuyorum, derdim. Bunun üzerine çocukları bana:
- Bizler günahları yazılımayan çocuklar değil miyiz? diye sorunca kendilerine:
- Annem bana diğer çocuklarının günahları yazılmaz ama seninkiler yazılır, dedi diye cevap verirdim.


Gavs-ı Azam Arvâsî (k.s) hazretleri o sirada Kulât'da oturuyor, sessiz sedasız bir şekilde tasarrufda bulunuyordu. O'nun müridlerinden biri olan Süleyman Erbusî, ararına Kulât köyâne gidip dönüyordu. Kendisine alaylı bir ifade ile:

-Kulât'daki süfiler nasıldırlar, ne yapıyorlar? diye sorunca bana:


-Kendine ne yapıyorsun? diye sordu.

-Vallahi falanca kızinin sözleri beni çok etkiledi. Kulat'a gidiyorum, dedim. Bunun üzerine müridim bana:

-Halife olduğu, müridlerin var, bu noktaya vardıktan sonra Kulat'a gidip o cahil süfıslere katılıyorsun. Vallahi sen delisin, dedi. Kendisine:

-Ne dersen de! Beni etkileyemezsin, böyle konuşmaktan vazgeçsen daha hoş olur, diye cevap verdim.

O gece içimde büyük bir endişe ve sindir belirdi. Sabah'a kadar uyuyamadım. Seher vakti gelir gelmez derhal Gavs-ı Azam hazretlerinin o müridinin evine vardım, kendisini uykusundan uyandırmak:
- Benimle birlikte gelir misin? dedim. O da:
  - Gelirim, dedi. Böylece seher vakti yola koyulduk.

Abdurrahman'ın Tâğî (k.s) daha sonra Gavs'ın (k.s) yanına gitti. Bütün dünya işlerinden ayrılarak yanında kalmayı istedi. Gavs (k.s) kendisine “Lafza-i Celâle" deme etmesini emretti. Sabahleyin Abdurrahman'ın Tâğî (k.s), Gavs’a (k.s) şöyle dedi:
-Kurban! Ben herşeye Lajza-i Celâlin zikrini duyyorum. Hatta önmünde yürüyen hayvandan bile o zikri duuyorum.

Gavs (k.s) kendisine İspahart nahiyesinde kadılık yapmasını emretti. Seyda (k.s) orada bir veya iki sene kadar kadılık yaptı. Kadılık yapmasında iki büyük hikmet vardı:

- Birincisi: Dünya azizlüğünü gördükten sonra zillete düşüştüğünde durumunun ne olacağını denemek.
- İkincisi: Ona ayrılık ezizyetini çekirerek arzu ve istiyakını artırmak.

Gerçekten de kadılık müddetince devamlı mürşid için kaside söyleyerek aşkla meşgul oldu. Muhabbeti günbe gün arttı. Bu müddet zarında zaman zaman mürşidinin yanına giderek hasretini giderdi.

Gavs'ın (k.s) emriyle kadılık işinden ayrıldıktan sonra dünyada tamamıyla uzaklaşp, mürşidinin kapısında hizmet kemerini bağladı. Bu arada cahil kimselerin kendisine layık olmayan sözleri söylemelerine kulak asmadı. Daha önce ailesiyle birlikte izzet ve bolluk içerisinde yaşayan son derece fakiriği düşüttü. Çocukları küçüktü. Hizmetlerini görecek, başkalarının zulmünden muhafaza edecek kimseleri yoktu. İki salihana hanımı vardı. Hanımları bestellen şerefli ailelerinden oldukları halde Abdurrahman'ın Tâğî (k.s) hazretlerinin, içine düşüğü fakirliği onunla birlikte teslimiyet içerisinde paylaştılar.

Aile efradının durumu ve fakirliği hakkında kendisiyle konuşmak isteyenleri dinlemezdi. En sadık dostlarından ve müridlerinden biri olan Molla Hüseyin bu konuda şöyle diyor:

- Seyda Kulât köyünde Gavs'ın (k.s) yanına icken oraya gitti. Yanna varınca ailesinin durumunu kendisine bildirmek istedi. Teveccühten sonra bildirmemi söyledi. Teveccüh bittikten sonra yanına gelip şöyle dedi:

- Eğer ailemin üzerine ev göcse, Diyâuddın dahi olmak üzere hiçbirisi kurultasma bile -Allah’a şükürler olsun ki-bana tesir etmez, rabbime kulluktan geri çevirmez.” Ben kendisine;

- Elhamdûllah hepsinin durumu iyidir, dedim.
Müroşidinin Yanındaki Durumu:
Abdurrahmân-ı Tâghi (k.s) müroşidinin yanında hiç bir hizmetten geri kalmıyor, gayet fakîrâne yaşıyordu. Giyeceklerine dikkat etmez, bazan ayakkabısı, bazan gömleği, bazan da çeketi olmazdı. O bunlara âdîrîş etmez, hizmetine devam ederdi. Ayakları kanayıncaurtlesar火灾 kadar hizmet eder, uyumak için de kendine bir yer ayarlamazdı.

Bütün gaye ve maksâdi, müroşidinin sohbetinde bulunmak ve teveccûhünü kazanmaktı.

Çoğu gece uyumaz, Gâvs'în (k.s), odasının penceresine bakan bir taştan üzerine oturur, yaz-kiş-yağmur-kar demez sabaha kadar o taştan üzerinde beklerdi.

Seyda (k.s) bu şekilde eziyet, meşakkatlere devam etti. Dokuz sene ehlinden, vatandandan uzaklaşarak Gâvs'în (k.s) hizmetinde bulundu. Kemalât makamlarına ulaştı. Hilalet alarak irşadla görevlendirdi.

Irşada çıkmadan evvel bütün arazisini satarak Allah yoluna harcadı. Tevekkül yolunu tuttu.

Bu hususta Abdurrahmân-ı Tâghi (k.s) şöyle dedi:

"İnsanlardan dünyayî terkettiklerini isterken nefsîmin dünya malî karşısındaki durumunu öğrenmek istedim. Gâvs'în himmetiyle Allah'a tevekkülünün tam olduğunu gördüm."

Irşada çıktığında Verkanis köyündeki halifesî Seyh Fethullah'ın dedesi Seyh Muhammed'in türbesini ziyaret etti. O türbede işaret edildi ki Abdurrahman-ı Tâği (k.s) "Seyda" adıyla meşhur olacak.


Halifeleri:
1-Şeyh Muhammed Sami (Erzincan)
2- Şeyh Ibrahim Çokreşi (İşaretler kitabını derleyen)
3- Şeyh Halil Çokreşi
4-Şeyh Mustafa (Bitlis)
5-Şeyh Süleyman (Bitlis)
6-Şeyh Yusuf (Bitlis)
7-Şeyh Fethullah (Verkanis)
8-Şeyh Abdülhâdi Çarçahî
9-Şeyh İbrahim (Bulanîk)
10- Seyyid Tahir Abri
11-Molla Ahmet Taşkesenli (Erzurum)
12-Molla Abdullah (Hîzan)
13-Şeyh Abdullah (Nurşin)
14-Şeyh Reşit (Nurşin)
15-Seyyid İbrahim (Siirt)
16-Şeyh Abdullah (Siirt) Zukayd
17-Şeyh Abdulhakim (Siirt)
18-Şeyh Abdulkadir Melekênd (Hezan)
19-Hacelî Yusuf (Hims)
Abdurrahman-i Tâğı'nin (k.s) vefatı:

Seyda-i Tâğı (k.s), bütün ömrünü ilim ve irşad hizmeti ile geçirmiştir. Allah rızası için insanlara iyiliği emrederek kötülükleri yasaklayarak takırat ve hakikat yolunda ilerlemelerine çalışmıştır. Ondokuz yıl kaldığı irşad görevinde bulunduğu beldeyi dünya muhabbetinden Allah'a davet etmekten bir an geri kalmamıştır.

Arislerin Kutbu Seyda-i Tâğı (k.s) hazretlerinin son hastalığından önce ve hastalığı sırasında kemâline delâlet eden ve vefatına işaret eden bir kaç menkabesini halifesı İbrahim Çokreşi şöyle nakletmektedir:

Seyh hazretleri irşad sırasında bulunduğu bir köye bana dönerek şunları söyledi:

-Sadeddin Kaşgari (k.s) hazretleri, ömrünü halkın irşadı ile geçirdikten sonra kalan günlerini bütün gayretle iç murakabeye vermiştir.

Ben de kendisine Gavş -ı Hızâni (k.s) hazretlerinin:

-Ricat eli ölüm annada istiğrak haline geçer, dediğini naklettim. Bu sözlerime şu karşılığı verdi:

-O hal Yüce Allah'ın, ölüm halinde sana feryat ve bağışlırdır. Bu halin gayretle gerçekleșecek bir gelişme olduğunu söyler. Buna rağmen bu andan itibaren inşaallah bu hale ermek için çalıçaçığım.

(Abdurrahman-i Tâğı (k.s) vefatından önce ağır hastalığa rağmen hiç bir sünnet namazını bırakmaksızın hepsini ayakta kılars, akşam ile yatsı arasında rabita ile iki tutu vakit arasındaki zikri asla bırakmazdı.


Hastalığı sırasında kendisini ziyaret için gelen müridlerin şu edeplere riayet etmelerini istedi:

-Ziyaretin gelenler tam bir edep ve huzur içinde yanına girsinler. Çünkü velilerin ruhları devamlı olarak odamda bulunuyor. Edebe aykırı yapılan bir davranış, yapan kimseyi zarara uğratacağı gibi kendim de o davranıştan zarar görmekten çekiniyorum. Yanına girdiğinizde kalbeleriniz bir, niyetleriniz aynı olsun. Çünkü hastalığım sırasında değişik arzularınızı bana yansımasından doğrusu rahatsız oluyorum.

Abdurrahman Tâğı (k.s) hazretleri, son gecesinin seher vaktinde Peygamber Efendimiz (a.s)’ın kendisine görünerek bal ve şerbet yemesini emrettiğini ve şöyle buyurduğunu söyledi:

-Emir hazretleri isteyeni meclisine çağrıldı. İsteyeni de hizmete devam etmek üzere geri bıraktı.

Bu sözlerinden sonra kendisine:


O günün iki vakti sıralarında eş Şeyyide Kadriyye’nin eteğinden tutrak şu beyti okudu:

28

29
Kâbe hareminin harimine vasil olamazsın,
Eğer evlad-ı alının eteğine yapışmazsan

Bu beyti şehafat dilemesi gayesiyle okuduğu mübarek yüzündeki ifadeden açılda anlaşılıyordu.
Abdurrahman-i Tağı (k.s), bir yolculuk dönüşü çok ağır geçen son hastalığına rağmen ailesine ve yakınlarına şöyle hitap etti:

-Allah'ı ve O'nun Rasûlü Efendimiz'i (s.a) sevymiş, şeriatça bağlanmış ve Şeyh Fethullah Verkenisi'ye itaat etmemiş sakın ihmal etmeğin.

Son zamanlarında çevresindekilere ve bağıllarına şefkatle muamele etti ve rahmet nazaryla baktı. Evlâtlarına ise pek iltifat etmedi. Yalnız bir kere Molla Diyâuddîn'e şöyle söyledi:

-Oğlum, Şeyh Fethullah, senin hakkında benden daha hayırlıdır. Çünkü ben seni başkalarından ayırıma amma o seni öbürlerinden üstün tutar.
Bu sözlerinden sonra bakışları son nefesine kadar bağılının üzerinde kaldı.

İyice ağırlaşıp kendine geldiği son anlarında da şunları söyledi:

-İki meleğin ruhunu almaya geldiklerini gördüüm. Onlara:

-Sizin ruhunu almanıza razı değilim, ben çok sayıda alime hizmet ettiğim için ruhunu alimlere mahsus meleklerin alması istiyorum, dedim.

Bir süre sonra benim ruhunu almaya gelen meleklerre

Yüce Allah (C.C)'ın:

-Onun ruhunu, benim dostlarının ruhunu alan alan, buyurduğu duyдум. Bu emri duyunca "o çabuk gelsin" dedim.

Daha sonra Molla Abdülkahhar'a dönerek:
-Güzel sesinle üzerine Kur'an-ı Kerim oku, dedi.

Gece yarısına doğru çok sevdiği bir aile Ferdini çağırıldı. Peygamber (s.a) Efendimizin vefat etmek üzere iken Hz.Aişe'ye (r.a) çok yakınıktığı gösterdiğini hatta başına onun göğsü ve çenesi arasına dayayarak öyle vefat ettiği bildiği için son anlarını aynı şekilde Rasûlüllah'a (s.a) itibar ederek geçirmek istedi. Vücutunu o yakınının koluna dayadı, elini eline koydu. Bir süre sonra elini çekerek sağ göğsünün alta gelecek şekilde koynuna soktu. Bu hal üzerine kuşul katkıda doğru saat dokuz civarında Rabbine kavuştu.

( Vefat tarihi Hitic 1304 Rebiülevel/Miladi 1886 Aralık ayının yirmisine rastlayan perşembe günüdür. Kabri Guroymak (Nurşin)'deder.¹ )

ŞEYH ABDÜRRAHMAN-İ TAGİ'NİN (K.S) MEKTUPLARI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'tan yardım taleb ederiz.

Salat ve selam O'nun hidayetine aynen tabi olan ve O'nun hidayetine ters olan şeyleri red eden Hz. Muhammed'in (s.a), muttaki ve itaatkar olan ailesinin ve hidayet yıldızları olan ahabının üzerine olsun.

BİRİNCİ MEKTUP

Şeyh Abdurrahman (k.s) bu mektubu Bitlisli el-Hac Yusuf Efendi’ye demiş, dünyânın kötülümesi hakkında göndermiştir.

Bismillahirrahmanirrahim
Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam seçtiği kulları üzerine olsun.


---

3 Hadid, 57/20
4 Al-İmran, 3/157
5 Kehf, 18/107
6 Keşfu’l-Hafa, I, 412 (h. no: 1320)
7 Rüknebat suyu ve Gülgeşti Musalla’nda bulunan iki meşire yeridir.
Bağlantılar felah yolunda ilerlemeye perde olur
Bağlantıları koparırsan yolun vuslata yol olur

Her iki cihannın nimetlerini sevgilinin tek nazarı feda ederim,
Çünkü onun gibi lezzet iki cihanda da bulunmaz.

(Sohbet amellerin başıdır. İmam-ı Rabbani (k.s) şöyle buyuruyor: “Sohbete (farzlar, vacib ve sünnetler hariç) hiç bir şey denk değildir.”

Şeyh Muhammed Parisa’nın (r.a) hizmetçilerinden biri Şeyh’in şöyle dediğini söylemişdir: “Farzlar ola hursunuz gibı sohbete koşun”.

Ubeydullah Ahrâr (r.a) bu hususta şöyle demiştir: ”Sohbetteki hayıra ne melekler de ne kötü olan nefis vakıf olabilir.”

Hasılı dünyadan ictinab etmek lazımdır. Dünyadan ictinab etmeyen şu hadisin ihtiva ettiği manaya girer:
"Allah’ın zikri ve ona tabi olanlar hariç, dünya ve içindekiler lanetlenmiştir."

Gavsnın kapısına giren ise kurtulmuştur Şair Hafız Şırázi şiirinde şöyle der:

O Şırázlı güzel bize iltifat eder, gönlümüze alır, aşkımsız kabul eylerse,
Yanağindaki kara bene Semerkandı da başıslarız,
Buhara’yi da!

8 Keşfu’l-Hafa, I, 412 (h. no: 1321)
ve sünnet ile bu taifenin hizmetçisi olarak yoluna girdiğimiz Hz. Muhammed'e (s. a), ailesine ve ashabinin üzerine selat ve selam eyle.

İKİNCİ MEKTUP

Bu mektubu halifesı Molla İbrahim'e tevbe verirken istişvar ve şükretmesi hususunda göndermiştir.

Selam Allah için kardeș olan Molla İbrahim’in üzerine olsun. Gavsu’l Azam’in gölgesi onun üzerinden eksik olmasın. Hamd olsun ki, Şeriat-ı Garra ve tarikat-ı aliyenin edeplerine uyarak elde ettiği istikametin izleri onun üzerinde görülmektedir.

Göndermiş olduğunuz muhabbetli mektubunuzu, Şeyh Fethullah (k.s) bu dergahın hizmetçisine okudu. Bunun üzerine Allah’a hamd etti ve Gavsu’l Azam’ın himmeti ve nazara sevindi. Gavsu’l Azam Şeyh Bahaddin’e verdiği tevbevi birirince, ona Molla İbrahim’e istişfar etmesini yaz, diye buyurdu.

Mevlana Şeyh Halid talimat anında vekiline istişvar ve şükretmesini söylemiştir. İstişvar ve şükru bir araya getirmen ancak nefsininkusurunu görmekle ve tamamen hilesinden kurtulmakla mümkün olur. Nefsine lazım olan rabita etmek, istimdat istemek, rabitayı ve muhabbeti güzel yapmaktır. Böylece İnşaallah Gav’s’ın nazari senin üzerine olur. Yürüme, sükn (birşeye meşgul olmama), oturma, yatma anılarında ve yapılan işlerde, söylenen sözlerde, fenâ, muhabbet, iştiyâk, inklisar gibi hallerde mümkün olduğu kadar ruhsat ve bidatlardan kaçınarak şeriat ve inceliklerine sarılmak gerekir.


Teblig için bir yere sefer etmeye gelince, yakın köylere gitmek uzaktakilere gitmekten daha faziletlidir. Fakat muhabbete, talebe, cezbeye ve başarıya bakmak gerekir.

Halife Abdurrezzak’da selam söylemek, dua istemek ve
halinden sormak suretiyle güzel mumelede bulun. Allah'ın yardımı ve sadatın himmeti ile Şeriat'ın emrinin bilhassa üzerezmize vacip olduğunu belirtemek suretiyle kendini koru ve kendi kendine de ki: "Tebliğ işini hafife alırsam, - bundan Allah'a siğınız- hiç bir kimsenin imtiyan edilmediği şeylerle imtiyan edilirim." 

Gavs'a (k.s.) muhalefet etmekten ve nefsin arzularına meyletmekten sakın.


12 Recep 1285

**ÜÇÜNCÜ MEKTUP**

Bu mektubu Molla İbrahim'e tebliğ, istişfar, hidayet ve Şeriat'a uymak hususunda göndermiştir.

Mektubuma Allah'ın ismiyle başlarım. "Herşey överek O'nu tesbih eder."9 Salat ve selam O'nun Nebisi (s.a) ve ailesi üzerine olsun.

Bu dergahanın hizmetçisinden selim kardeş Molla İbrahim'e.


Allah'im! Kur'anda buyurduğu üzere iyilikler sana aittir. Rabbim şöyle buyuruyor: "Allah'a çağrılan daha güzel söz söyleyen kim olabilir?"10 Bununla birlikte Allah Rasûlü'ne (s.a) şöyle hitap etmektedir: "Sen istedîgini hidayete erdiremezsin. Allah dilediğini hidayete erdirir."11 Bu ayette Rasûlüllah (s.a) hidayeti kendine, ayet ise yaratana (Allah'a) nisbet etmiştir. Hali Allah hazırlar ve yaratır, bu güzelge Gavs'in (k.s) himmeti sebe olur. Gavs hizmetlerin sebebiyle belki sana teşekkür eder. Bu kapıda en edna biri olan, herkes Gavs'ın irşada

---

9 İsr, 17/44.
10 Fussilet, 41/33
11 Kasas, 28/56
çikan herkesin kendi nefsine şu soruyu sormasını istediğini bilir: İrşad dairesinin kutbu benim için lutufa bulunur mu?
Ben de: Gavs’a bu soruyu sordum.
O da şöyle dedi: Köylere girdiğinde yemek yiyor musun?
Dedim ki: Birakınız yemeği insanlar benim yanıma sarhoş olarak geliyorlar. Buna şöyle cevap verdi:
Bu hal yani insanların böyle gelmese ustadin himmeti değil mi? Boyle işlerin benden olduğunu zannetmeyin. Bizden olmadiği halde bir şeyin bizim sebebiimizle olması eğer ona vakif değilse bile istifıfari gerektiren nefse kapılmamayı icap ettiren bir haldır.
İstifıfık halı sahibi Şeyh Bahaeddin (k.s) ve mürıdlerin hepsi Fetih süresini okusunlar. İstifıfık yazılı kağıdın bu hizmetçiye gönderilmesini istiyorum.

Ey Allah için kardeş! Gücün yettiği kadar gayret göster. Çünkü zaman, tebliğ eden helak olsa da tebliğ etmeyi gerektriyorum. Şeriatın gösterdiği istikamet doğrultusunda her an kusurlarına istifıfar et ve başlagıcı Pazar sonu Perşembe olmak üzerehaftada birçok gün oruç tut. Şartları yerine getirilerek Cuma gecesi istihare edimli, uygun zamanlarda ağlamak, ağlaşmak ve sonra teveccühü taleb ederek duha (kuşluk) vaktine kadar oturulmalıdır. İnsaallah senin Allah’a istifıfık-etmenden sonra Allah’in yardımcı ile O (r.a) sana ikram eder ve böylece Allah seni affeder. Allah’a yemin olsun ki tenha gecelede şiddetli ağlama ve niyaz ile bu hizmetçi istifıfara devam etti de, aşağıda geleceği şekilde bir hal bana ilham edildi:

"Ey aziz kardeşim! Bu ali tarikat sahibi sünnet ve azimet yani bidat ve ruhsatlardan kaçınmak suretiyle şeriatın istikamet yolu üzerine bina edilmişdir."

Yazıklar olsun, yazıklarolsun, yazıklar olsun bu hizmetçiye ve bizzler. Bu yolda izin verilmiş ruhsatlardan ve güzel bidatlardan sakınmak dahi şart koşulmuşken, yeryüzünde halife kilnran kimselerin günah ve mekruh ve evla olmayan şeyler işlemede günahının artması ne acıdır? Oysa ittiba edilecek büyükler peygamberlerin varislerdirler. Dikatt! Size ve bu hizmetçiye Nebi’ın (s.a) zevclerinin günahlarının -eğer sadır olmuşsa- artması hususunda inen ayet12 yeter.

Şeyh Salih’in (k.s) ashabından biri irşad dairesinin kutbu Gavs’ın (k.s) şöyle dediğini işitti: Ubedullan Ahrar (k.s) bir gün kendisine şıkıntı veren karıncayı öldürmüs, bunun üzerine yer sarsılışım, nerdeyse paraçca para çıkarmış. Bu olay üzerine Allah’tan şöyle münacaatta bulunarak yardım istemiş: "Ey Allahım! Müminleri öldüren insanları cezalandırmak için acelə etmiyorsun da, bir karınca öldürüdürüm halde bana ceza veriyorsun."

Bu söz üzerine Allah Teala şöyle cevap vermiş: "Dostlarının bir yerden kil koparması ile onları sorgularım,

12 "Ey Peygamber! Eşerine söyle ' Eğer siz dünya hayatını ve onun susünün istiyorsanız, gelin size muta (boşama bedeli) vereyim ve sizi güzellikle salayım" (Ahzab, 33/28). Bu ayet Hz. Peygamber’in (s. a) hanımının kendisinden süs ve dahayı bir geçim istemeleri üzerine inniştir.
mürdidi? O (r.a) bu soruma kahr halinde şöyle dedi:
"O şeriata muhalefet ediyor. Çünkü abdestte sünnet olan abdest azalarını uçer defa yükarnaktır. O ise dörtlüyör."

Ey sevgili kardeşim! Bu hizmetçi O’ndan (r.a) seni yeryüzünde halife yapmasını istiyor. O ise ruhsatlar, şeriat ve tarikatın bidatlarından sakınmakla beraber şeriatı şart koşmuştur. Bu durumda Rasûlüllah’ın (s.a) şeriatı en kuvvetli şeriat olmasına rağmen mekruhlarla ve evlaların hilaflına işlerle meşgul olmak nasıl olur? Demek ki şeriat hakkıyla uymak gerekıyor.

Hz. Peygamber’in (a.s) şeriatının kuvvetli olmasından dolayı diğer şeriatlar neshedildi sadece o baki kaldı.


Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Selam size, sizin ailenize ve Gavsu’l Azam’ın etbâi üzerine olsun. Bu mektup şevkinizin kırılmasına sebeb olmayıp, bilakis

---

13 Bzk. Keşfu‘T-Hafa, I, 332 (h.no: 1069)
14 Al-ı İmran, 3/31
15 Nasr, 110/3
artmasın vesile olsun.

17-Safer-1296

DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Molla İbrahim'e göndermiştir. Molla İbrahim'den bulunduğu yeri kontrol etmesini istemiş ve Şeyh Celaleddin'i giybet etmekten nehayetmiştir.


Şerefli annenize, kardeşinize, talebelerinize Şeyh Abdurrahim ve diğerlerine selam eder, dua taleb ederiz. diyauddin ve Abdurrahim'e selam eder, okumaya devam ediyorlarsa dua ederiz. Saadetle amellerinize devam ediniz.

ŞEYH ABDURRAHMAN-İ TAĞI'NIN (K.S) MEKTUPLARI

BEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektubu büyük halifesi Mevlana Şeyh Fethullah'a, harama, haram olması muhtemel olan şeylere bakma, yabancı kadınla halvet ve buna benzer şeyler yapmamak gerektiğini hakkında göndermiştir.

Kim tariktatta ıken belirtilen bu hususları helal kabul eder veya yapar veya hatta inanç olarak bunlara yardımcı olursa, yani yabancıya bakmayı ve bunun benzeri şeyler veya yabancı kimse ile yalnız kalmayı veya ona dokunmayı helal görüre, Allah'ın gazabı onun üzerindedir ve o tariktattan reddedilmiştir.

ALTİNCİ MEKTUP

Bu mektup Cibran Ahalisi'nin bazı kimselere bir takım eziyetler yapmalarına temas etmekte, yapılan şikayetten dolayı Gavş'ı (r.a) yüce emrine uyarak Erzurum'a giden alimlere bazı nasihatları da bulunmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim

"Her şey överek O'nu tesbih eder."16 Salat ve selam Nebi'nin (s.a) ve ailesinin üzerine olsun.

16 Isra, 17/ 44
Fakirler fakiri Gavsu'l Azam'ın dergahının hizmetçisinden, kardeşlere, dostlara ve arkadaşlara. Allah onları makamları elde etmekten geri birakan şeylerden korusun, onları teşvik edilen yüksek derecelere ulaştırsın ve onları mevcud ve ma'bud olan Allah'a ibadet etmekle riziklandırın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlerin üzerine olsun.


Koca Osmanlı devletinde durum ya Gavsu'l Azam'ın gayreti, Kutbul Afham'ın himmeti ile neticelenir veya netice hastalık olur. Peygamberlerin yolundan giden evliyanın vazifeleri bütün mahlukat için Allah'dan af taleb etmek, yakının lezzetini taddıkları için kıymetsiz olan dünya ile alakalarını sona erdirmektedir.

Bu düşüncelerle eğer şikayetiniz kabul edilirse o zaman size düşen, müslümanlara ezizyet eden kimsenin tevbe etmesini talep etmek sonra da kimsenin müslümanlara ezizyet etmemesini ümid etmektedir. İkinci durumda ise, sizin üzerine gereklen gayrette ihmalkar olmaksızın Rabbül Aleminin muhabbetine ulaştıran Gavsu'l Azam'ın muhabbeti ile meşgul olmaktır. Çünkü maksad sebeblere uymak suretiyle Allah'ın emrini gözetmektedir.


23-Receb-1292

---

**YEDİNCİ MEKTUP**

Bu mektubu selami kendisine ulaşan muhterem Molla İbrahim'e göndermiştir.

Sizce malum olduğu üzere Gavsu'l Azam bu dünyadan ahirete göc etmiştir. Gözlerimizin alıştığı nurlu suret kayboldu. O'nun nurlu suretinin düşüncemizden ve hayalimizden kaybolmamasını umuyoruz. Bunun da ötesinde kendisinin haber verdiği ve rabitaya devami emrettiği üzere, hayatındaki halinden daha güzel şekilde
hayalimize gelmesini ümid ediyoruz.

Gavs (k.s) şöyle buyurdu: "Nisbet kuvvetlidir. Hayatta fayda verdiği gibi,ölü iken de fayda verir. Hatta vefatta daha fazla fayda verir". Sözüne ölmü Kasdederek şöyle devam etti: Seyyid (k.s) şöyle buyurdu: "Kılıç kundan çıkmadığı zaman kesmez."

Allah sizi Şeyh Bahaaeddîn'le karşılaşma ile bahtiyar kalıncaya kadar siz ve diğer müridler rabitaya devam etmeniz ve amelde gevşeklik göstermemeniz gerekir. Sizden dua ümidi ile.

23-Recep-1292

SEKİZİNCİ MEKTUP

Halifesî Molla İbrahim'e şeyhi rabta ile nefsin yok olması ve meşhur olduğu üzere tarikatin şeriattan ibaret olduğu hakkında göndermiştir.

Allah'ın ismi ile mektubuma başlıyorum. Salat ve selam seçtiği kulu Hz. Muhammed (s.a) ve O'nun seçkin ailesi üzerine olsun.


Bizi cevaptan alkoyan, önceki mektupta istedğiniz şeylerin naklinde bizim muhayer olduğuımız söylenezdir.


DOKUZUNCU MEKTUP

Bu mektubu Molla İbrahim'e bazı şahislerin eğitilmesi ve gönderilen emirle sobhete devam ve bunun dışındaki meseleler hakkında göndermişdir.


Molla Hüseyn Şeyh'in emrettiği şeyler dışında ebrarın (iyilerin) yaptığı amelleri yapmaktan sakınsın. O bunların şeyhin emiri olmadığı için başka derslerin masyet gibi olduğunu ve şeyhin emri olduğu için de kendi dersinden kurtulmanın mümkün olmadığını düşününsün.


Molla Eşref'e gelince rabita vaktinde ve rabita dışındaki durumlarda nefsini, hakir olması için mahlukatın en rezili, habis ve denisi olarak görsin.

Ey İbrahim! İhvanlarla beraber sobhete etmek gerekir.

ONUNCU MEKTUP

Bu mektubu amellerde azimete, saihh sünnete uyumaya teşvik ve tarikata göre amel, tarikat amellerinin emredilen tertibe uyğun olması, şeyhin emrinde fani olmak ve bunun dışındaki meseleler hakkında Molla İbrahim'e göndermiştir.

Salım kalbili, Allah için kardeşim Molla İbrahim'e. Allah'ın selami size ve seçtiği kulları üzerine olsun.


1- Amellerde azimete göre hareket etmek ve şeriat ehlinin ruhsatları ve bidatlar dışında kendisinden hüküm çıkardığı sahîh sünnete uymak. Gayret ederek bütün azalarla ve salım bir kalble bunlara satın takmak lazım, lazım, sonra yine lazım.

2- Tarikatın usulüne göre amel etmek ve bu amelleri hiçbir fazlalık ve noksânlık olmaksızın emredilen şekilde tertib uygun yapmak. Bu sana lazım, bana lazım.


Celvette (insanların içinde olduğun zaman) şeyv ve muhabbet içinde ol. Halvet halinde ise niyaz ve istifgar üzere ol. Sende bu hallerin tasdik edebilmesi için ayrılık acısının sıkıntısını yok etmeye devam et.

Dinle neyi, bak hele neden hikayet eylemekte, Ayrılıklardan dem vurup şıkayet eylemekte.

Kalbleri kazanma hususundaki çalışmaya ehemmiyet vermede gayret sahibi ol. Başkan olma düşüncesinden sakın. Çünkü o öldürçü zehirdir.

Zamanın Asaf'ı 17 o himmetli köledir ki, Surette hoca sirette ise derviştir.

Fakihin dediği ne güzel:

Zamanın derviş tabiatlı hocası olan vezirin himmetinin kölesiym, Surette hoca sirette derviştir o.

Dünyaya bakışın Şia'nın Yezid'e bakışı ve efendilerin kölele verdiği infak gibi olsun.


---

17 Hz. Süleyman'ın (a.s) veziri.
SONİRİNCİ MEKTUP

Bu mektubu Molla İbrahim'e bazı nasihatlarda bulunmak için göndermiştir.

Salim arkadaş Molla İbrahim'e. Allah'ın selamı sizin ve ihnânızın üzerineolsun.

Dua taleb ettikten ve güzel halinizden sorduktan sonra beklediğimiz kavuşmaya kaffaret olmasın için sizin şanınızda Fakih Ahmed ve Üzeyr Efendi'ye yardım etmek yaktır.

Cumâya, cemaata ve sobhete gitmeyen, haramlardan sakınmaya, amele ve bilhassa rabitaya, ihnana hizmete, fırsatı kaçırırmak üzere gece ibadetine devam ederseniz, bize şükür etmek ve sevinmek düşer.


Şeyh Abdurrahim'e selam ederim. Halini sor. Benden sevenlerine selam ulaştır. Onların hallerini sor. Muhabbeti artıran kimse gibi o ikisi ile muhabbeti artır. Şeyhten ve

Şeyh Abdurrahim'dan, Halil ve İsa'dan dua istiyorum. Annenize selam ederim, kerimem ondan dua talep ediyor. Geride kalanlara baki selam.

ONİKİNCİ MEKTUP

Bu mektubu halifes Molla İbrahim'e, insanların tevbeye koşmaları, şiir, istiğfar ve bu iki şehin dışındaki çok faydali hususlar hakkında göndermiştir.

Allah'ın ismi ile mektubuma başlarıram. Selam seçtiği kulları üzerineolsun.


Biz Allah'a aidiz.İltif ve nazari ile Allah'a mahsustur. Çünkü imtisal (uyuma) teslime götürür. O da muhabbetten ve ihlastan doğar. İhlas, teslimiyet ve muhabbet de bu alı

Gurbeteyiz senden başka vatanınız yok,
Fakiriz senden başka ihitiyacımız yok.


Bir defasında da şöyle demiştir: "Ben ve sen -baş ve orta parmağına işaret ederek- bu iki parmak gibişiz rapidement."

Başka bir defa da şerefli ve kerem sahibi kızına o bizdendir. Yine başka bir sefer de, bu zamanı kadar devam ettiği gibi ahir zamanı kadar da sadatın evliyaları eksik olmayaçaktır, demiştir.

Molla Sibğatullah (şeyh olarak) kalkmadi, kalkmayaçaktır. Bunun üzerine bize düşen onun muntesiplerin ve muntesiplerinin muntesiplerini korumak, onlar için Allah'tan istişgar istemek ve dua etmek. Hatta onların ayakkabılarını öptükten sonra başına koymak gerekir. Nitekim bunların yanında Allah'ın emir ve nehiylerini müslümanlara tebliğ etmek ve mükün olan hangi şekilde olursa olsun bu inkar fitnesine düşmelerine

18 Saf. 61/8.
engel olmak gerekir.

-Allah muhabaza- hak ehlini inkar edip bir kusurla ayıplayan kimsenin irfandan nasibi yoktur.

Bir kimse bu taifeye bir kusur isnad ediyorsa, Allah böylesine onlara dil uzatmaktan korusun.

Allah’a yemin olsun ki böyle bir adet varsa ne kötü bir adettir. Berefan nahiyesine dönmeye gayret ediniz.


Dinle neyden hikayet eylemekte,
Ayrıklardan şirkayet eylemekte.
Hiçlik yurdundan koparışlar beni,
Kadın erkek herkes feryadımdan intlemekte.

---

19 Bzk. Buhari, Deavat, 12 Tib, 39

Boyle yapmanın sebebi parlak şeriatı emretmekle beraber, Şeriatı teblig ve teşvik etmeyi seninde yapmanı gerçekleştirmek için. Çünkü tarikat Şeriat-ı Hüda’dır. Hatta tarikat ve hakikat, Şeriatın zahiri üzere bina edilmiş ve Şeriatın temeli olmuşlardır. Şeriat tarikatın özellikle üzerinde durduğuzelliklerle böyle nihayet bulmasaydı Hud suresi Rasúllullah’ı (s.a) ihtiyarlatmazdı, Allah Rasúllullah’ı (s.a) sırat-ı mustakûm üzere olduğundan dolayı methehtez ve Rasúllullah (s.a), ensar ve muhacire vefat etmeden önce teblîğ ettim mi diye sormazdı. Bilakis teblîğ ettim derdi. B da bizlerin vazifesine işaretettir.

Yakin bilinmektedir ki Şeriatın kapısı dansındaki kapılar kapalıdır, reddedilmştir. Tarikat-ı aliyyeden maksiat şeriatın emirlerine uymak, nehiylerinden sakınmaktır.


Biliniz ki sufilerin şeyhe muhabbeti gerçek muhabbet olan Allah’ı sevmeye nisbetle zerre kadarıdır. Allah Teala şöyle buyuruyor:

"İnanan münifler en çok Allah’ı severler."  
Molla Yusuf’a gelince ona Allah’ın şu ayeti yeter:

"Sen sevdiğiini hidayeteerdiremezsin. Allah

20 Bzk.Tirmizi, Tefsir, 56
21 Bakara, 2/165
buğz edilen dünyanın ne kıymeti vardır? Ölüm rabitası bunu idrak ettirir.

Dünyaya binlerce lanet olun,
Cezberden bir cezbeye binlerce can feda olun,
Aşıkların gözünde her iki cihannın nimetleri,
İkî arpa tanesi kıyımetindedir.
Ey Cami! Sen iki dünyadan da âzâd ol.
Bu fakir ancak tek olan Allah'ı ister.

Allahım! Talibleri ve bu hizmetçiyi muhabbetin,
cezben ve marifetin ile nimetlendir. Rabbim onların
kalplerinden bu kötü dünyannın muhabbetini çıkarsın.

12-Cemazi’l Ula-1296

ONÜÇÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Halifesî Molla İbrahim’e göndermiştir.

Mektubuma hamd kendisine mahsus olan Allah’ın
adiyla başlarım.
Bu dergahın hizmetçisinden kıymetli kardeş Molla
İbrahim’e,
Bana iki elçi, askeri bir konuyu ve aşırı muhabbeten
dolayı büyük üzüntüye sebep olan başka konuları ihtiva

22 Kasas, 28/56
23 Kasas, 28/76
24 Feccr. 30/15,16
eden yeni mektubu ulaştırdı. Allah sizi Şeriat-ı Mustafa’ya (a.s) uyarak ve başka yollardan korunup ihlası artıarak bu yol üzere sabit kılın.


Selam size, ailenize, yanınızdaki dostlara, ahbablara ve Şeriat-ı Mustafa’ya uyanlar üzerine olsun. En kamıl salat ve selam O’nun ailesi ve ashabı üzerine olsun.

26-Recep-1296

ONDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Molla İbrahim’e göndermiştir.

selam O'nun Nebi'sine (s.a) ve Nebi'sinin ailesi üzerine olsun.

Bu dergahın hizmetçisi Abdurrahman'dan, kulları Rabbini bilmeye cezbeden üstünlük üstünlük üstünlük etiketlerine yapıyan, mutlak kudret sahibinde fani olarak alem-i mahlukattan yükseklen Abdurrahman'a. Mennan (çok veren) olan Rabbin sevgisinden dolayı O'na sevgin devam etsin.


Sizin yanınızda malum olsun ki, Şeyhın halifesi Celaleddin üç şeyi, müşaverere, istihare ve sadattan sonra ittifakla tesbit etmiştir: Muhabet, hüsnü zan ve ihlas. Bundan dolayı onlar terbiyelerini bunlara güzelce yaptılar.

Molla Abdurrahman insanları nisyandır (gafletten uyandırıp) kamil insan olmayı göstermek için Behtan'a gitmiştir.

Molla Halid insanları gafletten uyararak onlara uyanıklığı göstermek için Şirvan'ıdadır.

Bu hizmetçi sonbahara kadar Şeyh Celaleddin'in efendisine hizmetle memur edilmistir. O da sizlerin dediğini söyleyerek bu işin devamlı olması istiyor. Fakat en iyisi Molla Halid, o tarafına gitsin.

Sizin bu tarafı gelmeniz mümkün olursa, bu durum kalplerin üfletle bir araya getirilmesinden sonra uygun olur. Çünkü bunda, Ravza-i Mutahharâyı ziyaret, gönlün seyr süück merhalelerine engel olan hususların aşılması, insanların buraya gelmenizle size uyması, Şeyh Celaleddin'in sizi görmekle ve sizin O'na olan muhabbetinizden dolayı kalbinin genişlemesi söz konusu olacaktır. Bilhassa sizin ona muhabbetinizin olmadığı zanı O'nu üzüptüünden Molla İbrahim'e her zaman "ah Molla İbrahim kişi bir daha onu görseydim", diyor. Siz zaten bu yüzden muhabbetli mektubunuzu gönderdiniz. Bu hizmetçi de çok istiyaklı bir şekilde size, çocuklarmızı ve etbanızı hizmet etmek istiyor.

Buraya gelir de ve hangimekanda konaklaranızın İnşallah Gavs'ın himmeti ile sizin rızanızı uygun ve Gavs nasıl işaret ettite ise o şeikde, hatta sizin için maksadın nasıl geçklesiyorsa o şeikde işler yürütülür, hizmetiniz görülür. Bu hizmetçinin elinden bilhassa O'nun sohbetleri ile -asi de olsa- hidayet meydana gelmesine, hayır içindir.

"Allah bu dini facir kişi ile de kuvvetlendirir."
Bununla beraber onların tabiatlarına uygun çeşitli şekillerde cezbe, sülük, cezbenin sülükü ve sülükün cezbe seyrinin salıklar için olan talimatlarını açıklar.

Sizin ve bilhassa evladınız Molla İbrahim ve annesinin, muhtesiplerinizin, Şeyh İbrahim’in, Şeyh Muhammed ve O’nun çocukları Abdurrahman ve Şeyh Abdurrahim’in yanınızda ve köyünüzde bulunan talebelerin ellerinden oper, dualarını beklerim. Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi hepsiin üzerine olsun.

Talipler bilisin ki, Allah onların tevbelerini kabul etmiştir. Onları ve bizi affetsin.

(Şeyyid Ubeydullah evine gitti. Onunla beraber sadece bu dergah bağı olanlar gitti. O, bu dergaha bağlı olmasa da ihlası artar. İnsanlar O’nun keşke görmeseydi de kötülemeselerdi. Çünkü o üstümdürün üstünün ogludur. Şimdi ise kuvvetlendikten sonra şeyh olduğunu iddia ediyor. Onunla Molla Halid’in karşılamaşması fayda vermedi. Önceden ne idi ise şimdi de aynı durumdadır. Şeyh Celaleddin&displayedini olduğu halde onun münkirlerinden olmadığını söyleyor. Şayet dönerse o bizim seyyidimizdir. Çünkü O Seyyid Taha’nın (k.s) oğlundur.)

İstifade talebi Gavs’a etba olmaktan geçer. Çünkü onun Gavs olduğu tartışmasına ve O münkirlerin kabul etmediği kutubturb.

5-Recep-1287

26 Buhari, Cihad, 182; Müslim, İman, 178

ONYEDİNCİ MEKTUP

Bu mektubu halifesı Molla Abdulkadir’e, Şeriati Garra’nın uygulamasını teşvik etmesi vb meşeler hakkında göndermiştir.

Mektubumda Allah’ın ismi ile başlarım.

"Herşey O’nü överek tesbih eder." 27 Salat ve selam Hz. Muhammed’e (a.s) ve ailesi üzerine olsun.

Gavs’ul Azam’ın dergahının hizmetçisinden Allah için kardeş Molla Abdulkadir’e.


Siz el ile hareket eden sopa gibisiniz. Gavs’ul Azam’ın elleri ile sizi atmamasını ümid ederek Allah’tan umid var ol. Çünkü attıktan sonra sopanın hali yanmaktır.

Münkün olan herhangi bir şeilde, şeriatı aşmayan ve şeriati dairesinden çıkarmayan şeylere tevbe taleb etmeye gayret göstermek lazım. Asıl maksat Şeriati-ı teblig etmekti. Allah Teala Resulune (s.a) "Sana indirileni

27 Isra, 17/ 44.
teblığ et”28 diyor. Bu da şeriatın hükümleridir.  
Allah, Rasûlullah (s.a) için şöyle buyuruyor:  
"De ki! Allah’ı seviyorsanız bana uyun Allah’da sizi sevsin.”29  
Allah yine şöyle buyuruyor:  
"İnsanları Allah’a çağırın, iyi iş yapan ve "ben müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözü kim olabilir.”30  
Bir şeyin size zarar vermemesi için Allah şöyle buyuruyor:  
"Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakın.”31  
Gâvsu‘l Azam Abdulkadir Gevîinan’ın (k.s) tarikat silsilesinin kendisi ile sona erdiği Seri es-Sakatî’den (k.s) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Tasavvuf, üç şeyin manasını ismidir.  
1- Sufinin marifet nuru, verasının nuruunu sündürmez. İrfânı arttıkça ameli fazlalaşır.  
2- Kitap ve sönetin zahirine ters düşen batını ilimle konuşulmaz.  
3- Allah’ın haram sırlarını aşan kerametleri barındırmaz.32  

28 Maide, 5/67  
29 Al-i İmran, 3/31  
30 Fusûsil êt 41/33  
31 Haşr, 53/7

Bişr-i Hafî şöyle diyor:  
Rasûlullah’ı (s.a) rüyama gördüm. Bana: Ey Bişr! Allah’ın seni akranlarının seviyesine nasıl çıkardığını biliyor musun? dedi.  
Hayır Ya Rasûlellah! dedim.  
Rasûlullah (s.a): "Sünnetime uyman, salihlere hizmet etmen, kardeşlerine nasihatta bulunman, ashabına ve ehli- beytime olan sevgindendir. İşte ebrarın makamına seni ulaştıran bunlardır,”33 buyurdu.  
Senin Aması kardeşle olan husumetin ve bu husumeti Şeriat-ı Garra ile def ettigini, bize ulaştı. Allah seni hayırla mükafatlandırır. Eğer nefis ve varlık duygusu varsa Allah ikinizi de affetsin. Çengi’i (bir türlü çalğı) haram kılmış haberi de bana ulaştı.  
**İbn Hacer Tuhfe** adlı eserinin Şehadet bölümünde şöyle der: "Tanbur, ud, rubab, çeng, Şamtabl, kemence, üzerinde yay kirisleri bulunan bir veya iki telli olan, üzerine biri ile diğerine vuruulan -her ikişide haramdır- Sahh, Irak kavalları ve diğer yaylı ve düdükli müzik aletleri kullanmak ve dinlemek haramdır."  
Fîtnelerden hasil olan lezzet fesada götürür. Bu konuda sufiyye taifesî ile diğerleri arasında fark yoktur. Bu konuda **İbn Hacer** kitabında şöyle der:  
"Bugün sufilerdenden kendisine ulaştığımız kimselerin bir kısmının kitaplarda belirtilen hükümlere ters işler..."  

32 Kuşeyri, Risale, s. 118.-Haz. S. Uludağ (İst. 1981)  
33 Kuşeyri, Risale, s. 120

Sufilerden sadır olan raks, onların dışındakilerden sadır olan raks gibidir.

Bulkini'den naklederek İbn Hacer şöyle demiştir: "Eğer sufiler raksi kendi istekleri ile yapıyorlarsa, diğerleri gibidir. Kendi istekleri ile yapıyorlarsa o zaman sorumlu değillerdir."

Böylece bu konudaki söz haramlık noktasına kadar dayanımyor. Şöyle ki: Çok raks yapıldığı zaman insanın muruветini (kişiliğini) düşürür. İbn Hacer'in birinci görüşüne nazaran son söylediğisi görüş açıktır. Bunu şeriatın zahririne muhalif olarak sufilerden rivayet edilen diğer hususlara girişilmesini gerekir.

Ey aziz kardeşim! Bu hususta hadis olduğundan dolayı sufilerin ve diğer insanların dine yeni işler ihdas etmeleri caiz değildir. "Kim dinimidze olmayan bir şey ihdas ederse o kabul edilmez, reddedilir." 34

Bu hizmetçinin zannına göre insanların tarikata girdiklerinde onlara iltifatta bulunmak ve farz süünet olmayan vird ve nafıleri etremek bu ihdas edilen

34 Buhari, Sulh, 5; Müslim, Akdîye, 17.

işleridendir.

İmam-ı Rabbani (k.s) -taliblerini kendisi ile faydalandırsıns- şöyle demiştir: "Çoğu terbiye ehlinin nafıle ibadetleri revaçta tutarak verdiği netice farzları tahrib etmek olmuştur."


Ey aziz kardeş! Yapığın işlerde akıdemi tashih etmeye ve beş vakit namazi eda etmeye gayret et. İmam-ı Rabbani Rasulullah'in (s.a) şöyle buyurduğu söylüyor:

"Namaz mümünin miracıdır."

"Allah ile beraber benim bir vaktım var" 35

İmam-ı Rabbani bu vaktin namazı olduğunu açıklamıştır.

Ey kardeş bil ki İmam-ı Rabbani "Küçük cihadan büyük cihada döndük." 36 hadisindeki unsurları da

35 Keşfü'l-Hafa, II, 173 (h.no: 2159)
36 Keşfül Hafa, I, 424 (h.no: 1362)
gözetmekle beraber cihadi, evla olan terk etmeme, ruhsatları yapmama ve azimetli terk etmeme hususunda yapılan cihad olarak açıklanmıştır. Bu durumda senin ve bu hizmetçinin hali nasıl olur?

Çünkü sız evla olanı yapma, amellerde ruhsatı terk etme ve azimete sarılmının şart koşulan bir tarikatı seçtiniz.

Vah size vah size! Çünkü bu şartlar, büyük ve küçük günahlardan, mekruhlardan ve dine şeri olmaya bidatlardan sakınmaya delaat eder. Sen şevke ve muhabette zarar veren korkuya sebep olma. Çünkü Gavs (r.a) irşad dairesinin kutbunun şöyle dediğini söyledi:

"Benden, tilkinin aç arslandan korktğu gibi kork." 


Hoca Bakı şöyle der: Bilakis Allah’ın sana olan cezbesi ve Gavs’dan rabita ile yarım isteyerek Allah’a olan muhabbetinle birlikte, şeriatı yaşamaya gayret et. Rabita, üstadin vasıflarını, menkabelerini, mekanlarını, mizaçlarını ve bilhassa ihlasa beraber korkuyu gerekli kılan lutfunu hatırlamayı meydana getirir.

emredildiği şekilde amel etmekte olur. Nebi (s.a) ve sahabe de hasil olan şeyler sizde olmadığı zaman Allah'ın şu ayetindeki "Sadıklarla beraber olunuz"37 hüküm gereği sobhet ve rabita yolunu seçiniz.

Ubeydullah Ahrar (k.s) bu ayeti şöyle tefsir etmiştir: "Beraberlik ya cismani olur, -o sobhettir- ya da manevi olur, -o da rabitatdır-. Ayrıca Allah'ın şu ayetindeki "Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur."38 hüküm gereği kalp zikrini tercih ediniz.

Allah bir kimseye fazlı ve keremi ile bu âlî tarikata girmek ve şeyhi sevme, ilahi mubahetten içirmek suretiyle iyilikle bulunsa, bu büyükler onda ihlas, mubahet ve teslimiyet hasıl olması için bunun peşinden vird verirler.

Şeyhi rabita etme vakti aşcampo namaza ile yatış namazı arasıdır. Rabita gözü kapatıp, iki kaş arasındaki hayali gözy açarak şeyhin suretine bakmaktır.

Ubeydullah Ahrar (k.s) rabitada yüz ve hatta nurlanmış alna bakmayı tercih etmiştir. Rabita, yapan kimselerin durumuna göre;

1- Ya mubahetten dolayı yapılır. Gavsu'l Azam Seyyid Taha'yi (k.s) rabita etmek veya Mecnun'un Leyla'yi, Zuleya'ının Yusuf'u ve Ferhad'ın Şir'in düşündümesi gibi.

2- Ya da bir menfaatî цель etmek için olur. Şeyh Halid'in Gavsu'l Azam'ı, Alaaddin Attar'ın Şahi Nakşibendi (k.s) rabita etmesi gibi. Bu şekil rabitada kişi, kalbinin

beşeri kirlere kirlendiğini düşünür ve kirlerin izale olmasını ister. Kalbini tabibin önünde hasta gibi görür, şeyhin yüzündeki nur şularının ona geldiğini ve sanki kirlerini zail ettigini düşünür. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Şeyh Tebrizi'yi rabita atmesi gibi.

3- Rabita yapmanın bir şekli de şeyhin gölgesinde gölgelenmektir. Bu durumda kişi, nefsinin helak edici sıkmıntılar içinde olduğunu ve kurtuluş yolunun ancak şeyhin gölgesinde gölgelenmek ilé olabileceğini görmesidir.


5- Rabita şeyhe koşup kaçağa şeklinde de olur. Bu tür rabita bir kısm insanların yaptığı rabitatdır ki, onlar şeytan kurudu ile nefis aslanının kişiyi helak etmek istediğini düşünür ondan kurtulmak için şeyhe kaçar. Fakat onu bulamaz. Bu defa o ikisinin şerrinden emin olmak için şeyhi rabita eder.

Tarikat ashabına ve bu hizmetkara Allah, şeytan ve nefsin hilelerine karşı yardım etsin. Bu rabita şekillerinin tercihi hususunda herhangi bir kayıt yoktur. Çünkü herkesin kendine has hali ve sülük (ulaşma) yolu vardır. Herkes kendisi için yaratılan uygun yolda yürürün.

Bilinsin ki rabita üç kısımdır.

1- Yukarıda yazdıgnım rabita. Oturma anında abdestli,
25 defa Estağfirullah çekerek tevrruk (namazdaki oturuş) durumunun tersine kibleye yönelinerek yapılan rabita.


3- Devamlı rabitalı olmak, şeyhi sanki iki gözü üzerinde görmek. Ne mutlu bu hal kendisine hasıl olan kimseye.

Nitekim Şeyh Hâmevi şöyle demiştir:

Ey gönlümün aydınluğu, sana gönlümden seslendim. Ben sendeyim. Şen ise benim nazarmınızdan.

Şibli ise şöyle demektedir:


Sadatın (k.s) şöyle dediğini kardeşlere şöyle: "Tarikat-ı aliye birinci esas karşılıklı bağ (murabata) kurmaktur."


Rabitäyi bütün vakıtlere yayar adet edinm. Bunun içinde Hz. Ebû Bekir es-Siddîk’in (r.a) bütün vakıtlere yapılan murabatası delil getirilmiştir. Nitekim Hz. Ebû Bekir (r.a) Rasûlullah’a (s.a) utanarak ve korkarak nasıl yapayım, elimde değildir seni hayret anında bile düsünüyorum diyir söyledi. Rasûlullah (s.a) ise ona şöyle buyurdu: "O ben değilim, benim ruhaniyetimdir."

Sabah ve akşam arasında yapılan zikrin en azi beşbindir. O da lafza-i Celal olan Allah lafdır.

Zikrin adabı, zikredenin dilini, hareket etmeyerek üst damağına yapıştırması, hayvani kalbini çam ağacı (kozalağı) şeklinde tasavvur etmesidir. Çünkü kalb tavuk yumurtasından daha küçük, keklik yumurtasından daha büyüktür. Başa alçaklık olarak ince, gerisi yüksülük olarak enlidir. Sol göğsün dört parmak altında tevrerück oturuşunun hilaflar oturarak ve Fatihaları emredilen sada okuduktan
sonra tesbihi, sağ eline alarak kalbinin üzerine koymaktur. Fatihə okuncak sadat şunlardır:
- Şah-i Nakşībend, Abdulkadir-i Geylani Hz. (k.s), Abdulkalıku’l Gucdevanı, İmam-ı Rabbani Hz. (k.s),
- Mevlana Halid, Seyyid Abdullah (k.s)
- Seyyid Tahıa, Hz. Gavsu’l Azam Seyyid Sı名誉ullah el-Arvası Hz. (k.s)
Zikredenken lafza-i celali düşünün. Tesbihi yüzde kadar çeker. Rabbine münaccatta bulunarak ve kalbi hazır olarak lisanı ile şöyle der:
- İlahi ente maksudū ve ridâke matlubi
- Vükuf’ l’ adediye kabul edenlerden bir kısmını, tesbihin adetleri sayısına kalbi ile Allah der, demişlerdir. Abdulkalıku’l Gucdevanı’den (k.s), Şahi Nakşibend’e (k.s) kadar olan zevat böyle yapmışlardır.
- Meşayıhın bir kısmını sayısız lafza-i celal üzerine vükuf’u kabıbi tercih etmişlerdir. Safi el-Hindî (k.s)

Meşayıhin bir kısmını sayısız lafza-i celal üzerine vükuf’u kabıbi tercih etmişlerdir. Safi el-Hindî (k.s)

39 Vükuf’ i kabıb, Nakşibendiye tarikatının altı esas olan rabta, zikırmurakebe, hıfz-i nisbet ve sohbet-i şeyh gibi esaslardan biridir. Vükuf’ i kabıb, müridin her çeşid bağdan, bilinen, düşünülen, hatır ve hayalden geçirilen her türlü fikir, hayal ve hiscercerüd edip tam bir teveccüh’ ile kalbine teveccüh etmesine, sonra basiret gözülyık kalbin hakikatına nazarını yoğunlaştırmakına ve bu suretle kalbinde ilahi surların zuhur etmesine nazarını yoğunlaştırmakına ve bu suretle kalbinde ilahi surların zuhur etmesine nazarını yoğunlaştırmakına denir. Bkz. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözluğu, s. 525-26 (İst. 1991)


ONDOKUZUNCU MEKTUP

Bu mektubu Hacı Yusuf el-Bitlisi'ye denî (alçak) dünyanın kötülkenmesi ve (hasret) ayrılığı gidermenin şeyhe mürid toplamaktan daha önemli olduğu ve bunun dışındaki meseleler hakkında göndermiştir.

Hamd kendisine mahsus olan Allah'ın adı ile mektubuma başlarım. Salat ve selam O'nun Nebi'si (s.a) ve ailesi üzerine olsun.

Gavsü'l Azam'ın dergahının hizmetkarından


Aşk hususunda herkes birşeyler söylüyor.
Onu efsane bilirsin onu efsane olarak okursun

Hak cezbenin dışındaki şeylerle değil verme. Şeyhi şevk ve iftiharla rabita et. Belki amellerin en nihai olanına ulaşırız.

Selam senin dostlarına ve Şeriat-ı Mustafa'ya (a.s)

41 Keşfül-Hafız, I, 412 (h.no 1321)
YİRMİNCİ MEKTUP

Bu mektubu Hacı Yusuf Efendi el-Bitlisi’ye, ali devletin izni ile muhârebe etmek, Seyyid Ubeydullah’a yardım etmek için askerleri toplamaya teşvik babında göndermişir.

Kerim olan Allah’ın ismi ile mektubuma başlarım. Salat ve selam Nebi (a.s) ve ailesi üzerine olsun.

Bu dergâhın hizmetçisinden Nakşibendi olan manevi kardeşe. Ayırık acılarına duçar olmanıza rağmen ayrılmış iyice uzadı. İşte bu hal beni, muhabbetinizin durumunu, denî dünyaya karşı olan zühüdünüzü, zatinizin beşeri elemlerden uzak olduğunu, kalbinizin üзüntüyü gerektirecek şeylerle meşgul olmadığını tesbit için bu mektubu yazmaya sevketti. Zira siz Allah’ın hamd eden şükreden kullarından olmanız ve derya gibi muhtevelî mektuplar göndermeniz sebebiyle bu şeref her zaman sizinle beraberdir.

Dünyadaki güzeller nerde şimdi?
O günahkarların ardından bir nişane kalmadı.


Ne zamanaka kadar böyle hicranda günahkar olarak kalacağın,
Var git, mal, izzet, makam ve rütbeni terk et,
Eğer sevgililerden ilahi cezbeyi istiyorsan, aşklarının yoluna ayak koy.

Sizin bu múbarek yerle şereflenmemiz sizleri bu büyüklerin yoluna döndürür.

Bu hizmetkara ve arkadaşlarına düşmanlık yapan herkese, tarikatından çıkan ve Gavs’in kapısından reddedilen kimseledir, deyiniz. O ve arkadaşları hususunda O’nun emrine uymada siz benden daha evlasınız. Çünkü siz O’nun


Çeşitli vakitlerde sevgilinin izni olmaksızın vazifelerle meşgul olmak ta tarikata karşı nankörlüktür.

Ey sevgili! Arada bir de olsa yüzünü göreyim, Çünkü başkasının güzelliğini söylemek bana yaraşmaz, dedim.

42 Bakara, 2/114.
hakkında gönderdiği mektuba cevap olarak göndermişdir.

Bismillahirrahmanirrahim

 Dünyada ve ahirette hamd Allah'a mahsustur. Salat ve selam parlak şeriati halka ulaştırılan Allah Raşulü (s.a) ve hidayet nurları olan kutlu ailesi üzerine olsun.

Bu dergâhın hizmetçisinden Allah için kardeş Molla Abdulkadir'e;


"Gayb'ın (görünmez bilginin) anahtarları, O'nun yanında, onlari O'dan başkası bilmez." 43

Allah Nebisine (s.a) şöyle demesi emretmektedir:

"De ki: "Ben size Allah'ın hazineleri yanında, demiyorum, Gaybı da bilmem." 44

43 Enam, 6/59

44 Enam, 6/50

"De ki: "Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı (görünmeyeni, Allah'ın gizli ilmini) bilmez." 45

Bundan dolayı mutlak gaybî velide olsa nebi de olsa Allah'tan başkasının bildiğini söylemek kufûrdür. Hz. Musa'dan (s.a) bizim Peygamberim'ize (s.a) kadar olan peygamberlerin ve bütün peygamberlerin bir takım şeylerı bilmemeleri bundan, yani peygamberler gaybî bilemez. Ancak onlara Allah bildirirse bilirler. Nitekim Hz. Musa (s.a) durumun hakikatına vakif olmadığından dolayı, Hz. Hızır'ı (s.a) çocuğunu öldürmeye, gemiye delmesi ve yüklen duvarı yapması sebebi ile kinamıştı. 46

Yine Hz. Davud'ın (s.a) hayırın evlenmemekte olduğunu bilmemesi ve hatta Peygamberimiz'in (s.a) Isra geçesinde bazı emredilen mutlak işleri bilmemesi, Bedir savaşından sonra esirlerden fidye alınız serbest bırakılmasından sonra ayetin esirlerin öldürülmesi yönünde gelmesi 47 mutlak gaybî peygamberlerin de bilmediği hususlardandır.

Yine Peygamber Efendimizin (s.a) Uhud savaşında kendi görüşü Medine'den çıkmak olmamasına rağmen Medine'nin başına çıkmış bu hususlardandır.

Hz. Peygamber'e (s.a) bir kavim hakkında onlar zekati

45 Naml, 27/65

46 Bu kısa Kuran'da Kehf suresi 60-82 ayetleri arasında anlatılmaktadır.

47 Bkz. Enfal, 8/67
vermiyorlar, zekatı menettiler denildiğinde O da onlarla savaşmayı emretti. Bunun üzerine şu ayet indi: "Size famık bir adam bir haber getirirse onun doğruuluğunu araştırın"\footnote{Hacurat, 49/6}


Nebimizin (s.a) münafık olduğu söylenilen kimselerin imanını kabul etmesi, sonra ben kalblerin arastırcısı değilim demesi ve münafık olduklarını bilmesine rağmen,
münafıklara İslam ahkâmına göre muamele etmesi delil olarak size yeter. Yine Hz. Ömer'in (r.a) kendisini öldürecekini bildiği halde, Ebû Lü'lünün çalışması için serbest bırakması ve sonra da Ebû Lü'lünün O'nu şehid etmesi, Hz. Hüseyin'in (r.a) Yezid'e savaşması şeriatın emrine uyma hususunda delil olarak size yeter. Hatta bunlara ilaveten Hz. Muaviye (r.a) ve Hz. Aïse’nin (r.ahna) hata ettiği ve Hz. Ali (r.a) ile olan mukatelesinde hata etmesi gibi evliyanın şeriat ile ilgili hususlarda hata etmeleri mümkünür. Ayrıca Hz. Hasan el-Basrî (k.s) akide meselesinde, İbn Arabî (k.s) tevhid meselelerinde ve Cüneyd (k.s) Hallac’in (k.s) ödürülmesi ile ilgili fetvasında hata etmişlerdir. Hata etmek caiz olmasaydı en kuvvetleri dört olan mezhepler arasında ihtilaf nasıl vaki olurdu? Bu mezhep imamları, evliyanın en kamilı olan İmam Azam, İmam Şafi, İmam Malik ve İmam Ahmed b. Hanbel olmasına rağmen, şeri meselelerde onların da hata ettikleri vaki olmuştur.

Evlîyanın kalbleri bilmesine gelince, bu durum şeyhliğinin asının haricinde bir istir. Bir kimse tam teslimiyet sahibi ise onun kalblere tasarruf edebileceğini ve kalblere olan bazı şeyleri Allah’ın izniyle bilebileceğini ikrar edilmiştir.


Hz. Hızır’in çokuğu öldürme hususunda görüldüğü gibi zahiren şeriatı muhalif gibi olan şeyleri gördüğü üzerinde, düşceğiniz tehlîkeyezählıyorum. Ebû Yezid el-Bistami’nin ”Benim şanım ne yücedir” demesini küfür davalarda bulunmanızдан, asıl olan Tuṣi namazi terketti demenizden v.b meselelerde tehlikeli durumlara düşmenizezählıyorum.


Ey kardeşim Molla Abdulkadir! Kerametleri izhar etmenin kadının hayz hali gibi olduğunu duyduğunuz halde büyükler için kerametlerini izhar ettiği iddiásında nasıl bulunursunuz? Halbuki Nebi’nin (s.a) mucizeleri, peygamberliği, O’na nazıl olan Kur’an ve aramızda yayılan şeriatı bize yeter. Onlara böyle nasıhat ediniz, kerametlerle değil. Belki öğüt alırsı veya vorkarlar. Allah şöyle
buuruuyor:
"Eğer (inanmaktan) yüz çevirirlerse de ki:
"Allah bana yeter! O'ndan başka tanrı yoktur. O'na
dayandım, O büyük Arş'ın sahibidir!"  

Şevk, zevk ve rabita sahibi ol. Benim yapışığım
copmayan ipe sarı. Benim sırtımı dayadığım yılkı
mayan duvara sırtını daya.

Selam sana, yanındakilere ve Hz. Muhammed
Mustafa'ya (s.a) tabi olmayı devam ettirenlere üzerine olsun.

Ey Allah için kardeş olan! Bu tehlikeyi (kerameti
izhar etme tehlikesini) istekleri ve teveccühleri olmasa
donlardan uzaklaştırm. Tehlikeye düşme durumunda olanlara
gül ve sız delisiniz de. Çünkü bu iş ulema arasında tahil
edilmiş şe'ri bir durumdur. Şeriat ise zahire hükümder.

Tarihatımız ise şeriatın zahirine uygunluk üzere bina
edilmişdir. Tarihatımızda şeriatta uymayan kerametler
keremet sayılmaz.

Allah'im! Hz. Muhammed'e (s.a), ailesine ashabına
ve nesline kat be kat ve devamlı salat ve selam yeye.

Amin. Ve’l hamdullilahi Rabbil Alemin.

YİRMİIİKİNİ C MEKTUP

Bu mektubu Şeyh Muhammed el-Bitlisi’ye, ali
Nakşibendi tarikatına girmek isteyen kimselerin bilmesi

Manevi kardeşimiz, Mevlevi seyyidimiz şerefli Şeyh
Muhammed Zeyd'e, Allah onu şerefendlirsin ve kalplerin
çok ferahladığı yüksek derecelere çıkanların derecesine
Çıkarın. Güzel hatirınızı sorarak, tarafınızdanda iki istemeyi
ve nefsinizin vefa içinde olmasını çok umid ederek mektuba
başlıyorum.

Selam size ve yanınızda kiler üzerine olsun. Bu
mektupta Nakşibendi tarikatına girmek isteyenlere gerekli
olan bazı edeler zikredilmektedir.

İnsanların girdiği yolcar ıçtir:
1- Şakilerin yolu: Bu yol dünyayı seve yoldur. Allah
sizi ve bizi bu yanlış yoldan kurtarsın. Dünya'yı
sevmek kendisine düşmanlığı gerekli kilacak-bundan
Allah'a sığınriz-bir şey olmasına rağmen nasıl alacak
olma? Çünkü dünyaya, düşmanlarının reisi olan nefsin
sevgisidir. Dünya'yı sevmek nefsin sevgisinden dolayıdır.
Düşman sevmek düşmanlıkta önünla uyum halinde olmayı
ve Rasulallah'ı (s.a) tekzib etmeye gerekir. Çünkü akılı
olan kendini ibadete veren kimseird. Ebû Cehil'e uymak
sizce de malum olduğu üzere edebi hüsrani gerekir.
Bütünüyle bu durumdan ictınab etmek gerekir.

2- Ebrarın (iyilerin) yolu: Bu yol ahireti seve
yoludur. Bu da nefsin arzuladığı bulanıklıklardan uzak
değildir. Akıl ile nefis karşılaştırıgyla zaman nefsin
sevgisinin Mevla’nın sevgisi üzerine kayması suretiyle ilahi
sevgisinin ettiği doğru değildir. Halbuki karşılaşma bunu tercih eden kimsenin yapısıyla ilgilidir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor:

"Karışımı tesnimdendir (İçine tesnim karıştırılmıştır. Tesnim yukarıdan aşağıya şarıl şarıl akan çeşmenin adıdır). Bir çeşme ki (Allah'a) yaklaştırılanlar ondan içerler."\(^{53}\)


Gönlümü seni düşünmeye adamlım
Gafil olandan uzak durmuşum
Senin gaminla ebediyyen bağlanmışım.

Muhabbetin en aşağı derecesi şeyhi kendisine canından, malından, evladdrından, ana-babasından ve ihvanlarından daha sevimli olmasıdır. Çünkü şeyhe muhabbet ebedi hayatı ve teslimiyetin tam olmasını gerektirir. Teslimiyet ise şudur: Mürdün şeyhin eleine yakayıcinın elinde olanölü gibi olmasıdır. Nitekim Semnanı (k.s) bu hususta şu şiiiri söylemiştir:

Cehennem'in muradi beni yakmaksa yakabilir
Cennet gül bahcesi olmayacaksı olmayabilir
Benim derdim inan başkадır, bunlar değildir
Benim sevdam yighetler kapısında beklemektir
Ashab-i kehfin köpeği gibi olsun, olabilemek tir

Allah bu sıfatlara uydugundan dolayı bir kula iyilikte bulunduğu zaman, ona edebi göztemek düşer. Bir nezbe de

---

\(^{53}\) Mutaaffifin 83/27.28

\(^{54}\) Bahari, Tevhid, 35; Müslüman, Iman, 312; Ibn Mâce, Zühd, 39.
olsa bu edepleri zikredelim.

1- Sadece ilim, akıl ve tabiata bağlanmak gibi teslimiyete engel olan sıfatlardan sıyrıl막. Çünkü belalar çoktur.

2- Şeyhe hürmet etmek. Nitekim İmam-ı Rabbani şöyle buyuruyor: "Zamanınızdaki büyükçe itaat edin." Mevlana Rumi de şöyle der:

Güneşim, Tebrizlim, Efendim.
Beni terbiye eden ey mürebbim!

Molla Cezeri (r.a) şöyle der:
Gerçi cennette emru ferman gelmez ki.

3- Bilhassa mükkeked sünnet olan teheccüd namazı ile geceyî ihya etmek.

4- "Sadıklarla beraber olan" ayetinin hüküm gereği tam bir edeple ya cismî ya da hayali olarak şeyhi rabita etmek Nitekim Mevlana Cami (k.s) şöyle buyuruyor:

Hazır olun. Çünkü dostlar geldi.
Ey günül! Zahir ve batında dosttan başkasını görme.

Bununla birlikte sohbette üzüntü ve pişmanlık duytıbakt.

5- Mümkin olduğu müddetçe (yürürken) bütün eşyaya bakmakta kaçınarak başka ayak üzerine hasr etmek.

6- Bidalardan sakınmak
Nitekim İmam-ı Rabbani şöyle buyuruyor:
"Her bidat sünneti kaldırılır."
(Zikirde riya için bağırmak, raks diye bilinen sema, insanlardan tamamen uzaklaşıp halvete girmek, Allah ve şeyhin dışındaki şeylere gönül bağlamak, hadislerde olmayan zikirleri yapmak bidat olan amellerdir. Bunlara yeme, içme, uyuma, oturup kalkma ve konuşma dışındaki hususlar kıyas edilsin).}

7- Amellerde ruhsattan, tartışmada cedelden ve şeyhlerin münkârlerinden, şeyhleri kötülören ve hakir görenlerden uzakta durmak. Eğer bir kimse velayet mertebesinde bulunuyorsa ona münâkkîlîk yapılmamasıdır.

8- Dünya ehlinde uzaklaşmak, ilim ehline, fakirlere karşı alçak gönülü olmak ve münâklere karşı su-i zandan kaçınmak.

9- Hakkıyla eda edememekten dolayı salih amelden sonra istişfar etmek.

10- Mümkinse önce Allah’la hacetleri arzetmek, böyle yapmak mümkin değilse şeyhe arzetmek.


O'nun kahrinin ve lutfunun hakiki meftunuyum,
ŞEYH ABDURRAHMAN-ı TAĞI’NİN (K.S) MEKTUPLARI

Şaşılacak şey ki ben her iki zıtta da aşığıym.
Bundan maksat ayrıkları bir araya getirmektir.56
6 Cemazi’lahir 1298

YİRMIÜÇÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Molla Abdulfettah es-Salbaği’ye ihlas, muhabbet ve teslimiyete teşvik için göndermiştir.

Bil ki; yüce Nakşibendi tarikatı ihlas, muhabbet ve teslimiyet üzerine kurulmuştur. Bunlardan herbiri arttıgıında sahibinin yakınlığı, ilerlemesi ve vuslatı artar. Bunlar tamam olduğu zaman meram olan yakını iman ve gaybi müşahedeler hasıl olur.

İhlasın en aşağı mertebesi, şeyh kapısı dışında bütün visal kapılarının kapalı olduğunu görmek ve şeyhin kendisine yol göstermeye muktedir olduğunu kabul etmektir.

Muhabet ise, şeyhin müride malından, evladından ve canından daha sevimli olmasıdır.

Teslimiyet ise şeyhin emirlerini güzel, çirkin, caiz, haram olduğuna bakımsızın yerine getirmektir. Sadat-ı Nakşibendiye teslimiyetin tam olması için emirler ve edepler koymuştur. Onlar da şunlardır:

56 Beyte cem’ ve fark kelimeleri kullanılmıştır. Bunlar tasavvufa ilgili iki kavramdır.

   a) İcmalî ve hayali: Bu tür rabita şeyhi, yeme içme esnasında, dostlar arasında konuşurken, derste, uykudan önce veya sonra demamlı yanında olduğunu düşünmek.
   b) Tafsili ve sürî: Namaz oturşununun aksi oturup, gözleri kapatabak alında bir göz olduğu kabul edilir. Şeyhin yüzünden, nurdan bir şuा çıktıği ve kendisine doğru geldiği düşünülür.

2 - Mümkün olduğunca mutlak bidat ve ruhsatlardan kaçınmakla birlikte, şeriatı göre amel etmek.

3 - Müridin kendisini şeyhette yok etmesi. Müridin nefsini, ifim gibi ihitirarı olan kemal sûfatlarla veya kale gibi sağlam huylarla muttassif olduğunu görmemesi. Çünkü müridin gayesi, nefsinin gururlanmaması için kemalat elde etmek değil, şeyhin gölgesi altında göğelememektir.

   a) Nazarın (baksi) ayaka ucu hasretmek: Sadat-ı Kiram’a göre mutlak nazar, şeriat ehline göre kadınlara bakmak gibi gaflete sebep olur. Hatta Sadatdan birisi mutlak nazarın haram kılındığını ve mutlak olarak nisbeti götürüşeğini söylemiştir. Bu onlara göre en doğru olandır. Yine sadaddan bir kısmı da bunun haram olduğunu,

57 Tevbe 9/119
şehvetle olursa nisbeti götüreceğini söylemişlerdir. Çünkü şehvet, nazar edilenle kalbin ilgilenmesi veya elde edilmesi taleb edilen fitnedir.


d) Alimlere bildiğin soruyu sorma. Aksine onlara bir soru sormak istedediğin zaman, bilmediğin şeyi sor.

YİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Molla İshak Efendi ve Abdülhakim Efendi'ye sarık sarmaları hususunda yazmıştır.

Bil ki, yüce Nakşibendi tarikatı ihlas üzerine bina edilmişdir. İhlas hidayetin -dünya, evlilik ve kutublarla dolu olsa da- Rabb'ın inkârına şeyhin eliyle olduğunu bilmendir. Bu da ihlasın en aşağı mertebesidir. Ebedi hayat ve fuyuzat-ı ilahi onun vesilesi ile ede edildiği için şeyhin muhabbeti, annê, baba, evlad ve can muhabbetinden üstün olmalıdır. Teslimiyet ise ölüntünün,ölü yakayıstının elinde olduğu gibi (müridin) şeyhin elinde olmasıdır. Bunların yanında bir takım işlerden de sakınmak gerekir. Şöyle ki;

1- Bidatlardan sakınmak: Bidatlar cehr-i zikirler gibi ya tarikat bâtıldığı olur. Mevlana Maksud Ali el-Halhalî "Bukencine Cevahir" adlı eserinde mürid iki şeyle tarikatten reddedilir, demişti:

a) Cehr-i zikir
b) Şeyhi vefat edmedikçe şeyhini red etmesi ile.

Mevlana Seyyid Taha (k.s) cehr-i zikirden şunları
istisna etmiştir: Namazlardan sonra lailahe illallah demek,ölüye telkin etmek ve aksirana yerhamukellah demek.

Gâvsul Azâm'ın halifesî Mevlâna Halîd (k.s) dağın tepesine çıkma anında Allâhu ebêr demênin, dağdan vadiye inme esnasında da Subhanallah demênin, cehr-i zikirden istisna edildiğini nakletmiştir.

Ramazanda yapılan meşhur salavatlar, dua ederken çokça yapılan sesli zikirler, halvet, seferde iki namaz arasında cem yapmak, şeyhi varken şeyh seyahatine çıkmak, şeyhlerin bir yerden çıkış anında veya köylere girişi anında salavat getirmek, bayram günleri ve tesrik tekbipleri dışında sesli tekbipler getirmek, raks ve sema yapmak, isteyerek vecde gelmek, insanların önünde hatme duasını okumak, insanların önünde teveccüh yapmak ve yalnız yemek yemek, bütün bunların hepsi tarıkat bidâtı olarak kabul edilmektedir.

Bidatların iste hasene ister kâbîha olarak şir-i bidat olan bölümü vardır. Şir-i bidatlar, hakkında ayet, icma ve kıyas bulunmayan hususlarda söz konusudur.

2- Kişinin kendini ehl-i şeriat, ilmi ile amil, abid, akâlli ve hatta ilmi olmayan cahil kimselerin sifatlardan uzak olduğunu görmesi yasaklanmıştır. Ancak bütün hasletlerin şeyhin himmeti ile olduğunu bilmesi gerekir.

3- Edebin güzel olmaması. Çünkü bu varlık duygusunun sebeplerindendir.

4- Kişinin kendi nefsini beğenmesi. Übeydullah Ahrar (k.s) şöyle buyurmuştur: "Kim tarıkatta kendi nefsinin hayvanattan daha iyi olduğunu görür de bu hal ona zarar vermezse, o hal istidraçtır."

5- Şeyhin emri olmayan zikir ve amel ile meşgul olmak.

6- Zikri sohbetten daha hayırlı görmek.

Şu edeplere de uymak gerekir:

a- Şeyhin huzurunda ve giyâbında edepli olmak.

Nitekim Mevlâna Cami (k.s) şöyle buyuruyor: "Şeyhin yanında ancak şeyhe cevap vermek maksadı ile konuşmalı. Onun yanında yüzü sağa sola çevirmemeli, eldeki tesbih ve yüzük ile oynamamalı."

b- Farzlar dışında şeyhin huzurunda namaz kılmamak, ancak onun izni ve onunla beraber kılmabilir.


d- Şeyhin makamına oturmak, ibriği ile abdest almamak, onun kabindan yememek, içmemek, abdest alırken onun yakarısında akan sudan abdest almamak, aralarında kısa mesafe olsa ayağını şeyhin tarafına uzatmamak, sırtı şeyhe dönürmemek, sesini şeyhin sesinden fazla yükseltmemek, şeyhin tarafına tükürmemek.

Mevlâna Rûmi (k.s) buyuruyor: "Edepten mahrum olan Rabbin lütfundan da mahrumdur."

e- Şeyh'ten sadir olan her şeyin -kendi düşünsesine göre ser olsa da- hayır olduğunu görmek. Şeyhinin onun halini yakinen haberdar olduğunu düşünmesi, şeyhe halini
söylemesi ve kendi ilmi ile yetinmemesi gerekir.

f- Cuma ve cemaate devam etmek.

g- Büyük rükun olan teheccüd namazı kılmak.

i- Akşam ile yatsı arasını rabita ile iki túlu' vaktiarasını zikirle ihya etmek.

h- Müekerh sünnetlere, küçük ve vitir namazına devam etmek.

k- Şeyhin emrettiklerini, yapılmasını gerekten şeyler, nehyettiklerini yapılmaması gerekten hususlar olduğunu bilmek.

h. 1294

YİRİMİBEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektubu Seyyid Ubeydullah'ın halifesı Molla Abdussamed'e göndermiştir. Mektup Molla Abdussamed'in (r.a) Nehri'ye gitme isteğini bildirmeksi için gönderdiği mektuba cevabıdır.

Mektubuma Allah'ın ismi ile başlarım.

"Her şey överek O'nu tesbih eder."\(^{58}\) Salat ve selam Allah'ın Nebisi Hz. Muhammed'e (s.a), aline ve ashabına olsun.


İsmini Aziz olan vekil hatme ve teveccühle girdi, nefsi kendisine tabi olduğundan kendisinde değişme meydana geldi.

Bundan sonra söylenenler söyledi (dedi kodu yapıldı). Ayrılık, fitne ve düşmanlık ortaya çıktı. Bu hizmetkar ve arkadaşları için harama baktığı, halvet ve zinayı helal saydığı söyledi. Öyle ki bu durumun onun yüce eşiğinde zikredilmesi -

\(^{58}\) Isra,17/ 44.
Kardeşim, biz önceki zamanlarda nasıl iseki öyleyiz. Şayet, Gavsü'l Azam'ı (k.s) terkediniz, derseniz, bu hiç olmayacak şeyerdendir.

Bize, geliniz ve yüce eşige intisab ediniz, derseniz, biz de gördüğün sheriat muhalif şeyleri ve bidatları terketmeyi bize emretsin, biz de onlardan tövbe edelim, deriz.


Şahid olarak Allah yeter ve selam hidayete tabi olanlara ve Hz. Mustafa'nın (a.s) şeriatına sıkı sıkıya bağlı olanların üzerinde olsun.

YİRMİALTINCI MEKTUP

Bu mektubu halifesı Molla Abdulkadir'e, insanların onun elinde tevbe etmesi, sebepiyle teşekkürü etme ve bunun dışındaki meselerle ilgili olarak göndermiştir.


Aciz hizmetkardan, bilgili kardeşi Molla Abdulkadir'e. Arkadaşlarınız bize, insanların tevbe etmeye düşük olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiklerini, Şeriat amellerini yerine getirmeye davet ettiğinizi, Sadat-ı Kirem'dan yardım istediğinizi, insanları Allah'a tevbe ettirmeye sevkettiğinizi ve onları Gavsü'l Azam'ın gölgesi altında soktuğunuzu bildirdiler. Nimet bolt veren ve ihtiyaçları ziyadesiyle gideren Allah'a hamd olsun.


Sizin istıftar, hamd ve şükür ile meşgul olmanız ve Gavsü'l Azam'ın gölgesinde nefсинizi fenaya ulaştırmanız gerekiyor. Sen ve oradaki vekil, yani inkiniz (devamlı olarak) şu

59 İsa, 17/44
ayetin okumanıza rağmen nasıl hidayet edici olabilir siniz?: Bu ayette Allah şöyle buyuruyor: "Sen istediğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Lakin Allah diledğini hidayete erdirir." 60


Hastalığın bu hizmetkara bildirildi. Şifa Allah’tandır. Bu durum aynı şekilde hamd ve şükür icab ettirir. Sizin için akideyi öğretmek, Fatiha ve teşekkürü öğretmekten ve eğitimini yapmaktan başka bir şey yoktur. Eğer siz bunları yerine getirmezseniz, ahirette dualı anda haliniz nice olur?

Çoğunun 300 adet nefy-u isbatı la faile illellah manastı üzere kendine virap ve hergün bir saat şükür rabitası, diğer bir saatte niyaz et ki, mubahbet ve seçkinin artmasına sebep olsun. Şayet onun kalbini, tam selamette olduğunuz müjdesi ve güzel sihatınız haberini göndermek suretiyle sevindirirsen bununla bu hizmetkara iyilik etmiş olursun.

Selam size, yanınızdakiler ve Hz. Mustafa’nın (a.s) şeriatına simski sarıların üzerine olsun.

60 Kasas, 28/56
61 Hakiki hidayet, Allah’a mabsustur.

YİRMİYEDİNCİ MEKTUP

Bu mektubu Gavsul Azam ve Kutbu’l Efham’ın oğlu Seyyid Nur Muhammed’e göndermiştir.


62 Isra,17/ 44

Selam Hz. Mustafa (a.s) şeriatına yazışana, ailine ve ashabı üzerine olsun.
tamiri için sebepdir. Çünkü Allah ve Rasulünün adetı böyle cereyan etmiş, böyle gerçekleşmiştir. Gördüğüm ve yakının anladığım kadardıla fayda, Molla Mahmud’un sözüne itimad etmenizdedir. Çünkü onun sözü, bizim sözümüzdür. Bu konuda ne emrederse, bizim emrimezdim.

Emr edilen şeyler yerine getiriniz. "Çünkü O (Allah) yaptıklarınızı hakkıyla bilendir."64

23-Şaban-1298

YİRMİDOKUZUNCU MEKTUP

Bu mektubu bazı işleri ilgile olarak halifesi Molla Ahmed’e göndermiştir.

Mektubuma Allah’ın ismi ile başlarız. "Her şey överek O’nun tesbih eder."65

Salat ve selam O’nun Nebisi (s.a) ve Nebisinin ailesi üzerine olsun.

Gavsu’l Azam’ın (k.s) bana olan mektubunu okudum ve Allah’a hamd ettim. Acz ve taksratımı itiraf ederek şikredenlerden oldum. Sabırdaki maslahatın Allah indindeki bilenen vakte kadar olduğunu gördüm. Eğer bu köylere ve bu taraфа gelme isteği kalbinizde varsa, bu isteğinize uymanız çok güzel bir şeydir. Çünkü sohbet (farzlar ve vacipler dışında) olan ve olacak olan hiçbirseye
denk değildir.


Selam size, yannızdakilere ve Hz. Muhammed’in (s.a) şeriatına uyanlar üzerine olsun.

OTUZUNCU MEKTUP

Bu mektubu Kışlık kazasına bağlı Virkoy’un tasfiyesi hususunda halifesi Molla İbrahim’e göndermiştir.

Allah için kardeşim Molla İbrahim’e.

Size ve ailenize selam ve dua ederim. Kışlık kazasına bağlı Virkoy’le ilgili mektubu getiren Mahmud ile birlikte arkadaşı Hüseyn bize geldi.

Durumu tam bilmiyorum. Benim oraya gelmem mühlet

64 Al-i İmran, 3/153
65 İsra,17/44
OTUZBİRİNCİ MEKUP

Bu mektubu halifesı Molla İbrahim'in babası Molla Abdurrahman el-Kindi'ye, Gavsul' Azam'ın (k.s.) dergahında üzerinde müsavere edilen bazı hususları bildirmek ve bunun dışındaki meselelerle ilgili göndermiştir.

Nemran'da bu yıla kadar düşman istilasına uğraşamanız için çalışan, şeyhimize hizmet eden ve size merhametli olan faziletli üstündüz Molla Abdurrahman el-Kindi'ye. Kalacağımız mezkur müddet tamam oluktan sonra size uygun olan yerlerde kalmanız için bizden izin istediler.


İhlas, isteyen kimseler içinde. Sabr ve acel etmek şanımızı yakışır edebi ile olmalıdır.

Onun şanı, inad töhmetinden beridir. Çünkü töhmet -en edna mürade zarar vereceği gibi, bilhassa havas olan kinseler dahî olsa- nisbeti yok eder. Bu durum bizi büyükler hakkındaki, ihlas nossanlığına ve onlara hakkı ile ittiba etmeme yanışına sevkeder. İnsanlar Gavs'in (k.s), evlatlarının ve halifelerinin sabrini medhdedek yaymak nisbetini artırır. Böylece size iyiliği olan Kutbu'l Aktab ve Gavsul' Encab'in (r.a) işaretinin tecellisi sizin için ortaya çıkar.


66Bzk. Kesfîl-Hafa, I, 70 (h.no: 164)
67Züm'er, 39/10.

Bize dua ediniz. Molla İbrahim, Şeyh İbrahim, Şeyh Muhammed, onların ogluları, Molla Muhyiddin, kardeşleriniz, annemiz ve evlatlarınız bize dua etsiner.

Selam sizin, bizden isteyen ve bunu hususiyetle belirten kimseler üzerine olsun. Kardeşimiz Molla Abdulbari'ye selam.

Hamd Allah'adır.

OTUZIKİNCİ MEKTUP

Bu mektubu halifesî Molla İbrahim'e, Tilo'ya bir miktar haşhaş verilmesi ve benzeri hususlar için yazmıştır.

Allah için kardeşim Molla İbrahim'e. Size ve ev

OTUZÜÇÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu cihad senesinde Gavs'ın emri ile herkesin Nürsün'e gitmesi hususunda halifesî Molla İbrahim'e göndermiştir.

Şefkatli, kerem sahibi ve korunan kardeşim Molla İbrahim'e.
Gavsu'lu Azam'ın Rasûlullah'dan (s.a) istimadadı vasıtası ile niyaz ve istişfâri gerektiren haberler bize ulaştı. 

Ey kardeşim! Allah bir şey murad ettiği zaman O'nun hâkimini geri çevirecek kimse yoktur. Eğer durum O'ndan bir şey taleb etme ise, bize ve size niyaz etmek, riza göstermek, hamd etmek ve şeriatı uymak gerekir. Ayni şekilde iki belden alınmasının gerçekleşmesi anında da böyle yapmak gerekir. Fakih İbrahim dönünce, onu Zeyn’in arkasından görebilmem için herkesin Nûrsîn’e gitmesi gerekir. İstenilen birinci durumda şüphe veya Erzurum’da kuvvetli durum varsa sakin olmak gerekir. Şayet şiddetli deprem, korku olur ve bir şey ortaya çıkmazsa size Nûrsîn’i taleb etmek ve arkasından elçi gönderileceğine dair bir elçi göndermek gerekir. Senin ve diğerlerinin kalbinde tefrika olmasın.

Ben gerçekten onun kahrina ve lutfuna aşırı
Hayret edilecek şey ki ben her iki zid şeye aşırı.

Çünkü aziz ve zelil etmeye kadır olan Allah’tir. Fakat şu ayetten korkmak gerekir: "...Müminlere yardım etmek, üzerine borç idir"69

Zeyn’in peşinden onun gönderilmesinin tehir edilmesinden maksad, onların bu fakir oraya iskan etme düşüncelerinden dolayıdır. Hatta Şeyh Hamza ve Molla Muhammed, senin iradende gitmek vardır, dediler. Biz seni


Sıze gelen kimselere ve Gavs’ın (k.s) yanında kılıkere mektubunuzu gönderme işi, skîntiya karşı ferahlığın galip olmasına sebep olacak olsaydı ve bu da Şeyh Hamza’nın ihtiyacı ile olsaydı, hemen onu yapardı.

OTUZDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Bu mektubu Gavsul Azam’ın (k.s) kabirlerini ziyaretini müjdelemek ve diğer hususlar için Halifesi Molla İbrahim’e göndermiştir.

Kadim kardeşim Molla İbrahim’e. Allah onu arifler zümresine ilhak etsin.

Selam sizin ve yanınızdaki kardeşlerimizin üzerine olsun.

Hamd Allah’a mahsustur. Salat ve selam seçtiği kulu Hz. Muhammed (s.a) üzerine olsun.


Selam bütün ailenez üzerine olsun. Duaya layık olmayan bu hakir bilhassa annemizin duasını istemektedir. Selam ve dua talebim Şeyh Fethullah’a, -Abdulmecid'i teskin etmek mümkünse- O’nun yanındaki fahkhlere, köy ahalisine ve bilhassa Şeyh İbrahim’e ve evlatlarına, köyün imamı ve fahkhlere ile.

OTUZBEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektubu kardeşim Seyyid Taha’nın (k.s) mektubuna cevap olmak üzere Şeyh Salih’in halifesi Hacı Tayyib el-Muş’tı’ye göndermiştir.

Ey ne uzak ve ne de yakın olan, (hastalıklara) tabib
olan, insanların isteklerine karşılık veren, vuslata eren, fazilet sahibi, ben ve biz demekten uzak olan! Benim yanında Mevlana Tayyib Efendi var. O beka halinde fani oldu ve fena halinden bekabillah'a ulaştı.

Nebevi muhabbetten haber veren kiymetli mektubunuz bize arzedildi ve okundu. Bu mektubla ruhlar neredeyse, seher vaktinde bahçe de otten çöskulu bülbüller gibi uçuyordu.

Bize Allah için şükr etmek düşer. Çünkü marifet denizinde vuslat muhabbetinin şarabını içen, tasarrufunda salih olan ve olmayanlara eşit davranan ve emellerin kubesine olan kimserin sevgisi bizim için ne güzeldir.


Allah'a hamd olsun ki himmet sahiberinin sayesinde, bela ve gam dalgalarından kurtulduk, Yoksa karanlık gecede, dalgalardan korkmakta; bela ve fitnelerle helak olmaktaydık,

Dostlarımızın bizim için evliyânın büyüklerinden yardım dilemeleri gerekir.

Ucub kötû olduğu haber verilen hasletlerdendir. Eğer bu kötûleme bu dergahın hizmetçisi için olursa Allah'a yemin olsun ki, benim için ne himmet, ne keşf, ne de keramet vardır. Ancak sadatınそもそも luftü müstesna.

Eğer kötü hal varsa himmet sahibinin gaflet çöllünde olayın kimse için dua etmesi uygun düşer. Eğer bu kötûleme Gavs'lı Azam'ın (k.s) dergahına yapılırlarsa Allah şahid olarak yeter. Dünyevi himmeti, kendi şeyhine nisbet edenleri, dünya için şeyhini medh edenleri, dünya için şeyhin himmetini sarf ettiği zannedenleri ve başkalarına değil, sadece sevenlerine dünyevi mansıbları celbetliği düşününleri Allah affetsin. Şeyhler bu söylenenlerin dışındadır. O kimserler şeyhlerin hizmetlerini Allah dışındaki bir gaye ye yörenlardıırılr.

Dünya ve ahireti isterse,
Ya Allah dostlarının yahut Allah'ın sırrı ol.


OTUZALTINCI MEKTUP

Bu mektubu sohbet teşvik ve Gavsul' Azam'ın (k.s) menakibini beyan ve benzeri hususlarda Molla Abdurrahman el-Molla Kindi'ye göndermiştir.
Üsdatlar üstüne ilimlerle dolu ictihad sahibi Molla Abdurrahman'a. Allah onu bütün afetlerden korusun.
Ellerinizden hürmetle öptükten ve dua telebinden sonra Allah cesedinizi hastalıklardan, kederlerden, günah ve hatalardan korusun. Şimdiki halinizi öncedenki daha hayırlı olması sebebi ile Allah'ın sana lütufa bulunduğunu ile ilgili haber bana müjde olarak verildi. Hiç şüphesiz sizler her gün başka başka ilimlere nail oluyorsunuz.


Ubeydullah Ahrâr (k.s) şöyle demiştir: "Allah bana bin sene ömür verse ve devamılı bu (şekildeki) cezbeyi elde etmek için gayret göstersem, ölmü anında bu hal bende hasıl olsa Allah benim gayretime karşılık verir."

Allah'a yakın olanların amelinin elde edilmesi için Allah şöyle buyuruyor: "Ve o sâbıklar (inançta ve amelde duraklamadan) ileri geçenliler. İşte onlardır (Allah'a) yaklaştırılanlar"72

71 Bzk. Keșfu'l-Hafa, II, 265 (h.no: 2542)
Bilesiniz ki Şeyhın sohbetine gitmekle masıva yok olur.

"La" kilici Hak'tan gayrısını katleder,
O halde "la" dan gayri orada ne kaldı, "illallah kaldı,
Hepsı yandi gitti, sad olsun.
Yani aşktaki ortaklık yandı, gitti.


Sizin onları sevmekdeki durumunuz nedir?

---

72 Vakıa, 56/10-11
73 Tevbe, 9/119
74 Maide, 5/54

Molla Muhammed Emin el-Hashirî ise sevgi ve muhabbet sahibi ise şifaya vesile olur. Bunların ancak Gavs'ın himmeti ile olacağını ben kefilim. Şimdi ise o kemalatı elde etmek gerekıyor.

Pirimugan, sana "seccadeyi şaraba boy" derse çekinme dediğini yap.
Çünküt yol elhi, konakların yolundan, yordamından bıhaber değildir.
Elin daraldığı vakıt, yoksulluğa düşüğün zaman içmeye, sarhoş olmaya çalış,
Çünküt bu varlık kimyası yoksulu Karun yapar,

Cihan fani, aşş şarabı bâkidir,
Can sevgiliye ve sâkiye feda olsun,
Dünyanın sultanlarını aşkın tufeylisi görüyorum.

Durum birisinin Hz. Ali'ye (r.a), Şeybanî Rai'nin İmam Şafi'ye, köpeğin Ebû Yezid el-Bistami'ye yaptığı nasihat ve İbrahim el Ethem'e nasıl durumda olduğunu soranın durumu gibidir.

OTUZÝEDÝNCÝ MEKTUP

* Bu mektubu halifesí Molla İbrahim'e Diyarbekir yolculuğu ve bunun dışındaki bazı meseleler hakkında göndermiştir.

Kıyımetli kardeş, bu yola sağlam bir şekilde bağlı olan Allah dostu Molla Ibrahim'e.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun.


OTUZSEKİZÝNCÝ MEKTUP

Bu mektubu Molla Abdurrahman el-Molla Kindi'nin gönderdiği mektuba cevap olarak göndermiştir.

Mektubuma Allah'ın ismi ile başlarım.

"Herşey överek O'nu tesbih eder."75 Salat ve selam Nebi'nin (s.a) ve ailesinin üzerine olsun.


Bu mektubu haddimizi aşarak ariflerin kutbu,

Sizdeki ihsan, şefkat, hilm, muhabbet, teslimiyet ve kabiliyet sebebiyle, hidayet üzere bulunduğunuzu ve akşam sabah hakkında hayır va'd edilenler kimseler içinde olduğunuzu ümid ediyorum.


Bununla beraber ben elli bin senelik yolda elde edilecek şeylerin şeyhimin sohbeti ile elde edileceğine inanıyorum. Çünkü O'num rabitadaki yüzden ay, sohbetteki nisbeti deniz gibidir. Gecelerin kararılması O'nun sevdiği keskin kilç gibidir. Soğukta titremesi ateşir. Onun nuru insanı barındıran bir ev gibidir.

Gönül kokusu daima dönd olsun,
Ayağı yüzlerce menzili tayetsin,
Keyif, kadehle içki de olsun,
Çünkü o seyirde revac görüdü.


Allahım! Atalarımın torunlarından, annem ve çocuklarından, bilhassa Molla Ahmed ve Molla Muliyiddin gibi fakihlerden dua taleb ediyorum.

Selam yannızdaki ve hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Bu makamda edebi terkedip kelami uzatarak sizi incitmek istemiyorum. Çünkü aşıklardan edep istenmez. Eğer kişi hismetçilere ise gerekli olan, köpeğe havlamak ve kaybolduğu zulmet rüzgarlarının tozunu üzerinde üfürmek düşer.
Allah sizi gadap edilen ve saptan kimselerden değil, nİmet verilen kimselerden kilsın.

19-Zilhicce-1287

OTUZDOKUZUNCU MEKTUP

Bu mektubu halifesı Molla İbrahim'e kafirlerle cihad için asker toplamaya teşvik ve diğer meseleler ile ilgili olarak göndermiştir.

Allah'ın ismi ile mektubuma başlarım.

"Her şey överek O'nu tesbih eder."76 Salat ve selam O'nun Nebisi (s.a) ve ailesi üzerine olsun.

Bu dergahın hizmetçisi Abdurrahman'dan selim Kardeş Molla İbrahim'e.


Tahir'e takviye kuvvet ve muhafızlarla birlikte size gelmem için süratle askeri toplamanız gerekir. Şayet mutasarrıf engel olursa, Şeyh Halid ve Şeyh Habib'e delil olmasa için benim tarafıma bir kısm askerle gelinsin. Böylece o ikisine icabet edilmiş olur. Çünkü ikisi Abdurrahman'ın askerler ile geçmiş idiler.


7-Cemazi'levvel-1294

KIRKINCIMEKTUP

Bu mektubu halifesı ve eski dostu olan Molla İbrahim'e göndermiştir.

Selim kardeş, ihlaslı alim Molla İbrahim'e. Allah onu
teslimiyetin en yüksek derecesine çıkırsın. Sizden dua taleb ettikten ve güzel hatırlınızı sorduktan sonra Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketleri sizinleri üzerine olsun.


O ve siz Ravday-ı Mutahharayı ziyaret etmek istiyorsanız, onunla bizi ve sizi faydalanırsın- gelecek aynı yarısı kameri ayır.

Sizden bizden bahseden, sonra bilhassa köyümüzde ve gizlice teftişten sonra Haclu, Abdal, Bazid ve Kuruca köylerinde ulemannın ihlası ve onların herbirinin tefsilatı teslimiyetleri ile ilgili şeylerle dolu bir mektubu göndermeniz ümid ediyoruz. Allah’ın size verdiği ve ihsanna sevininiz ve buna tevekkül ediniz.


Yanınızda olan herkese selam eder, onlardan dua talep eder, onlara ve bir hardal tanesi kadar da olsa az veya çok ayrılmışız sebebiyle elem çekten herkese dua ederiz. Kurtulmayı isteyen kimsenin ihlas, muhabbet ve teslimiyet elde etmesi için çaba sarfetmesi gerekir.

12-Cemazi’lülâ-1298

KIRKBİRİNCİ MEKTUP

Bu mektubu Molla Abdurrahman el-Kindi’ye göndermiştir.

Ahireti isteyene vermesi sebebiyle va’dinden dönüşeyen ve hamd kendisine mahsus olan Allah’ın ismi ile mektubuna başlarım. Ulul Azm Peygamberlerin bu husustaki ayet ve deliller ile sabrettiği gibi Nebi’sine (s.a) sabrı emreden Allah’ı tesbih ederim.
İnsanların en zayıf kulu olan bu dergahın hizmetçisinden büyük ustad Molla Abdurrahman'a.

Zamanın Gavsi'nin (k.s) emrettiği şeyler bakı olmakla beraber, sevgi ve müjde dolu mektubunuz bu hakire ulaştı.


Ben isyan sahibi olsam da, sizin üzerinde şeyhin evlatları, halifeleri ve müridlerine hüsnü zan etmek, muhabbet ve ihlası artırmak gerekir. Fakat ihlaslı olan kimse ihlasıyla insanları faydalandırır.

Molla İbrahim, annesi, kardeşleri, kızkardeşleri, hanımları, size intisab eden kadın erkek bütün kardeşlerden, dostlardan ve komşulardan dua taleb ederiz. Bizler dih onlara dua ederiz.


KIRIKİKİNÇİ MEKTUP

Hizan'dan gelişinin gecekmesinin sebebini açıkłamak ve diğer hususlarla ilgili olarak halifesı Molla İbrahim'e gönderdiği mektuptur.

Diyâeddin’in (k.s) hastalık haberi bizlere ulaştı. Dostlar ve dudaklar onunla ilgilenmişler. Fazla üzülmesinler çünkü kendi yurdunda hastadır. Hatta üzüntüyüz tamamen bırakınlarsı. Üzüntüyüz terk edip muhabbeti Zatiyeyi elde etmek için gayret gösterenler. Çünkü Allah Teala’ya tazarru etmek, ona boyun eğmek tüm endişeleri siler süpurür. Bu sebeple hangi şekilde ve hangi halde olursa olsun Allah’a (c.c) tazarru edip, ona yalvarın.

Mektup size ulaşınca, gönderceğiniz cevapta Diyâeddin’in hastalığının durumunu ve kardeşlerimizden hasta olanları, ne tür hastalığa yakalandıklarını bana yazın ve Cafer’e teslim edip gönderin. Sizlere göndermiş olduğum sudan da tüm hastalara, ölüm doçeğinde olanlara, sıkıntılı olanlara ve korku çekenlere verip çıkarınız.


Bunlardan sonra ona söyle dedi: "Sende artık saliklerin ünsiyeti oluştu." Ardından Şeyh Salih Sibki'nin


O benim yancağızmida
Çok güzel bir konuma
Korkarım olmaz yanında
Benzeyen bir kimse ona

Vefatından bir ay önce arkasından haber gönderip ırşadda bulunmasını emretti. O ise şeyhine olan aşırı muhabbeti, ayrı kalıp, görememe üzüntüsü ve sohbetinde bulunamama kederden yüzünden o vakitte ırşadda bulunamadı.


Sibątullah hazretleri Seyyid Taha'nın vefatından sonra birkaç yıl ırşad yolunda bulunmaktan geri kaldı. Daha sonra buna devam etmesinin kendisine elzem olduğunu
görüldü. Allah'tan (c.c) korkup ve yine O'ndan ümidvar olarak hizmete başladı. Şeyh Osman et-Tavili hazretlerinden (k.s) sonra en büyük kutub oldu. Bu yıl hem kendisi, hem de tüm alimler nezdinde, manevi ilimlerde üstün olanlar yanında, onların inkişaflarında, zahiri ve batını dünyalarında Sibgatullah hazretlerinin Ğavs olduğu herbese ayan oldu.


KIRKDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Hazreti Seyyid Şeyh Tahir'e gönderdiği mektuptur.

Allah yolunda dost ve kardeş olan Şeyh Tahir'e. Mevlamız onu muhafaza eylesin.


17-Recep-1296

KIRKBEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektubu da Hazretî Şeyh Tahir'e göndermiştir.

Kiymetli dost Şeyh Tahir'e. Allah onun fazlını artırsın. Amin.

Aziz ve cellil olan Allah'ın adıyla.

KIRKALTINCI MEKTUP

Halifesi Hazreti Molla Abdulkadir'e göndermiştir.

Onun adıyla. "Her şey överek O'nu tesbih eder."78 Salat-u selam mahluватın en hayırlısı Hz. Muhammed'e (s.a) ve aline olsun.

Selam Allah yolunda yürüyen kardeşimiz Molla Abdulkadir'e olsun. Allah Teala'dan dileşimiz onun şerefinin artmasıdır.


78 İsa, 17/44.

KIRKYEDİNCİ MEKTUP

Halifesi Hazreti Molla Abdulkadir'e göndermiştir.

Besmele, hamdele ve salvedelen sonra;
Şeyh Fethullah bu hizmetkara kız çocuğunuzun vefat ettigiğini haber veren mektubunuzu okudu; "Şüphesiz bizler Allah'tan geldik ve yine O'na döneceğiz."79


Mektubunuzda bulunduğu yerde oturup oturmamayı soruyorsunuz. Sen köylere çık. Fakih Hüseyin de yanındaki adamlardan birini Molla Rasûlü'nün iki çocuğa gidersin ki onların arkasından gitsin. Eğer muhtar tövbe eder yapışına pişman olur ve bu işlerin yapılmasını engelleyecekini iyiye teyid ederse müsadere verilsin. Yok bu yönde terminat vermezse her iki çocuk ta köyden çıkıp gitsinler.

İnsanları teşvik etmeye gelince, bunu sobbetin sonunda yap. Bu hizmetkarla beraber veya onsunun cihada karşı istiyaklarını gördüğünde hemen mektubun cevabını gönderiniz. Şehadet kelimesini, Fatiha'yı, tesâhûlûdû, akideyi öğrenmek hususunda insanları çok teşvik ediniz. Bu

79 Bakara, 2/156.
80 Müslüman, Zühd, h. no:1
hususlarda cihada teşvikten daha çok durun.

Allah’ın selamı sizlere, çocuğunun vefat etmesi sebebiyle meydana gelen üzüntüsünden Gıvıs-ı Azam’a (k.s) olan muhabbetini kaybetmeyen ve evladi kaybetmenin acısına dayanan hanımnıza, yanınızdakilere ve Muhammed Mustafa’nın Şeriatine yapanlara olsun.

KIRKSEKİZİNCİ MEKTUP

Halifesi Hazreti Molla Abdulkadir’e göndermiştir.

Bismillahirrahmanirrahim.


Okumüş kesim ise, kitapları yazıyorlar. Sonra da insanlar az bir ücret karşılığıda satın alınsı diye bu Allah


Allah yolundaki sevgili kardeşim! Hoca Masum talebelerinden birisine şöyle yazmıştı: "Kalbini her iki alem inkılcilerden temizleyip, sırf alemlerin rabbi olan Allah’a yönel. Her iki alemın gölgesinden kendini körü. Böyle yap ki kalbin parlasın ve tabi olduğu zata hakkıyla bağlanmış.

Kurtuluşu, selef ve halefin büyüklerine uymayı istiyorsan, Allah Teala’nın muhabbetiyle, münkirel eltir açip durduğun kendisine uyuğun zaten aşkıyla meşgul ol. Münkirel den bahsedip dilini kirlmete. Onların sözlERNI DİNLLEME, YAPTıklARINA BAKMA. Halvette kalıp zikirle meşgul

81 Al-u İmran, 3/3.
82 Nisa, 4/77.
83 A’la, 78/17.
ol, korku ipine yapışıp mubahbet ve şevk ile rabitada bulun. Her ne kadar sen O'nu göremiyorsan da O'nun seni gördüğünü bil.

Ey gönl hüzurn bulun
Geldi senin dostların

Celvette (halvetten çıktığında) kardeşlerle beraber büyüklerin sohbetini yap, fırak ve visalden (vahdet makamında olmaktan ve olmamaktan) hüzünle bahset ki, kardeşler de hallere üzsünler.

Dinle neyi, bak hele neden hikayet eylemekte
Ayrılklardan dem vurup şikayet eylemekte
Hiçlik yurudundan koparıp ayırdılar beni
Kadin erkek herkes feryadından inlemekte

Şunu bil ki: Senin kalbinde ilahi aşk alevleniğinde vallahi kardeşlerin kalplerinde de ateşlerin. Çünkü senden etkilenirler.

Ben sevgilide fenayım, aşığıyım
Övgü ve yergiye alınıyorum
Yarın aşkıyla yanıp ta ölmüşüm
Münkirlerden gam çekmiyorum

Muhammed Mustafa'nın (s.a) Şeriatıyla nasihatte

bulun. Münkirler için cehennem ve hakka tabi olanlar için cennetler var oldukça salatu selamin en efdaeli, Şeriatın sahibi Hz. Muhammed'e, aline ve ashabına olsun.

Unutulmasın ki "hidayet yolu Şeriatettedir." Bu sebeple onlara iman ve İslami izah et, dinin rüknlerini anlat. Fatiha'yı öğre. Rabbımız Şeriat ile insanları Allah'a çağırana rahmet etsin. Şeriatız bir tarikata çağırılara da lanet etsin.


Ben Mecnün'um, kendi Leylâ'nu arıyorum
Ağyârı sorarsan hiçbir kimsenin korkum yok
Ayrı'dan haber veren Vâmîk'ın kendisiyim
Şöhretli şanlı münkirlerden de korkum yok

Önce kendi nefsini sonra da kardeşlerinin nefislerini uyandır. "De ki: Dünyanın geçimi azdır."86 "Oysa ahiret daha iyi ve daha süreklidir."87 "Artık kim

84 Kasas, 28/56.
85 A'la, 87/17.
86 Nisa, 4/77.

Haşire sevgilim yanma getirilsin
Onunla olmak istiyorum diyeceğim
Siz cehennemi tercih etmişiniz nedeni
Ben sızsız orada nasıl edeceğim

Bu hizmetkar ile bu zamandaki insanlara hayret doğrusu. Şöyle diyen kafirin kızı kadar da olamadılar.

88 A'la, 87/17.
90 Kehf, 18/107.
91 Hicr, 15/99.
92 Saf, 61/8.
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. Selam sizlere ve Şeriatı Mustafa'ya (sav) tabi olanlara, Hz. Peygamberin alının, ashabına, tüm peygamberlere ve mukarrabun melaikesine olsun.

**KIRKDOKUZUNCU MEKTUP**

*Halifesı Molla Abdulkadir’e hilalet izini verdiği beyan etmek için Hasan Ağa ve diğer büyük zevata yazdığı mektuptur.*

Bismillahirrahmanirrahim.

"Bu rabbimin lütfundandır."'94 Şanı yüce olan Allah’ı tesbih ederim. O ne yücedir ki kahnyyla lütfunu yüce zatında topladı. Şüphesiz O kullarının tüm yaptıklarını Hakim ve Habir sıfatlarıyla görür ve bilir. Muhterem Hasan Ağa’ya!


Hz. Peygamberden rivayet edilen hadislerde içinde geçenlerden anlaşıldığına göre: fasıklar üç kısımdır:

1-Bir kişi ya alimlerden uzak olduklarından ya da onlara kulak vermediklerinden helalle haramı ayırt etmezler. Allah Teala onları ve öyle yapıp batıla mübtede olan insanları gafletten uyandırın.

Oysa Rasûlullah’ın (sav) şu hadis-i şerif rivayet edilmişdir:
"Bir harami helal kilan küfre girmiştir." İpek erkeklere haramdır. Giyemeğe israr etmek büyük günahlardandır. Hatta alimlerden birisi bir kitaptan naklederek, bir hafta ipek giymenin bir müminin katletmek gibi olduğunu söylemiştir. Bundan Allah’a şıgınriz (c.c).

Fazilet ve takva açıcı olan ilim sahiplerini kinayanlar, onlarla ayaş edenlere gelince; bu insanları zelil duruma düşürmek ve hakir görmek -Allah muhabazâ- mütehhit imamların ittifakla verdikleri fetvaya göre açık küfürdür.

Eğer bunlar uyanıp da bu günahlarına tövbe etmezlerse, şüphesiz bu dünyadan tevbesiz olarak ayrılırlar, kıyamet gününde ise cehennemde kizdırılırlar ve hallerine pişmanlıkla feryat edip öümü arzulayacakları şekilde azaba uğratılırlar. Bilindiği üzere üzevi paslanmış ve iyice kirlenmiş kaplar ancak güçlü ateşle temizlenip beyazlatılabılır. Bunların halı de booledir. İmam Rabbani hazretleri bunu bu şekilde beyan etmiştir.


Daima alimlerle beraber olmaya, sohbetlerinde oturumaya, konuşmalarını dinlemeye, fikrî hükümleri onlardan öğrenmeye, emrettiğimne yapışıp neyettiklerinden sakınmaya gayret göstermeliyiz. Boyle yapalım ki, belki salihlerden oluruz. Boyle yapmazsak üçüncü kısımdakilerden olabiliriz. Bundan Allah’a (c.c) şıgınriz.

Bazları Fatihâyi bile doğru okuyamaz. Şâfiî mütehhitleri, bu insanların namazlarının batılı olduğu fakat


Gönderdiğim zatla beraber Akıdetu’l İman’ı gönderdim. Erkekler, kadınlar ve çocukları ondan lazım olan bilgileri öğrensiner ve sadat-1 kiramın himmetiyle kâlu belâ dedikleri günün ve Allah Rasûlünün üzerindeki haklarını sorumluluğunu yerine getirmiş olsunlar.

Tariktaki Aliyye-i Nakşibendiye’ye girmeyi talep edene}

95 Abese, 80/34-6.
96 Şuara, 26/88-9.

gelince; bu yol sahayenin yoldur. Kulu rabbine yaklaştıran
ve O’nun gadabından uzaklaştıran yoldur. Şevk, cezbe
muhabbet, zevk ve safa yoldur. Bu yola girmekle sekeratul
mevt sıkıntıları, kabir yalnızlığı, münker nekirin suali
kolaylaşır. Bu yol dünya sevgisini kalpten söküp atar,
yerine Allah ve Rasûlünün sevgisini koyar. Böylece mal ve
evład ile ilgilenmek de taat olur.

Silisile-i aliyyenin büyüklerinin sohbetiyle imanın
kaybomasına karşı güvem oluşur. Çünkü bu yolun
büyükleri Allah dostlardır. Onların dostları olan da Allah
dostudur. Onlar oyle kısmelerdir ki, sük ile onlarla beraber
olanların durumu şu hadistekî gibidir: "Bir alimle iki saat
beraber oturan ve ondan iki kelimê ögrenen veya
onunla beraber iki lokma yiyen veyahutta onunla
beraber iki adim atana Allah kriyet günü iki cennet
inşa eder. Her cennet iki dünya büyükliğündedir."

Tarikt-1 aliyyenin en küçük faydasi şudur: Bu yola
tutunan kabrinde kriyetle kadar üstadin suretiyle dostluk
edectektir. Çünkü, kitaplarda yazıldığına göre, insan
dünüyada hangi amele unsiyet ettiyise yevetından sonra da
kriyetle dek onunla unsiyet edectektir. Üstadla unsiyet
nere, inek, at, koyun, köpek ve merkeple unsiyet nere?
Çünkü bu dünyada dünyalıkları sevenin dostu kabirde de
onlar olur. Böyle oluncaya da inek başına beveler. At
göğsünü çifteler, koyun kabir pisler, köpek kabirde ulur
durur ve kendisini seveni ısırır. Merkep te kendisini
sevenin burnuna yellenir

Mukarrabunun yoluna gelince, onların bir tek namazı


ELLİNCİ MEKTUP

Halifesı Hazreti Molla Halil'e göndermiştir.

O'nun adıyla. "Her şey överek O'nu tesbih eder."\(^{97}\) Sen de Nebiye ve âline salât eyle. İmdi; Gavs-ı

\(^{97}\) İsra, 17/44.

Azam'ın kapisının hizmetçisinden kıymetli kardeş, dostumuz Molla Halil'e.

Şeyh Abdurrahman-i Tağı'nın (K.S) Mektupları


Peygamberlerinden kendilerine bu hadisler ulaştığı halde elbiselerinde ve evlerinde ipek kullanlarının durumu nasıl olur acaba? Oysa "İpek elbise giyene Allah kıyamette ateşten bir elbise giydirdir."105

Bizlerin başlarındaki ipekten değildir derlerse, onlara de ki: "Doğrusu o ipektir. İpek olmadığı kabul edilsle bile, fasıkların giysisidir.


Kadınlarla erkeklerin birarada bulunmalarından, şeytanın müzik aletlerini dinlemekten insanları men ediniz. Hanımı erkeklerle beraber oynamaktan alıkoymaya

98 Sad, 28/4.
99 Kalem, 68/51.
100 Ali-i İmran, 3/184.
101 Fusillet, 41/46.
102 Kassas, 28/56.
103 Fusillet, 41/17.
104 Heytemiş, Zevacı, I/152-4.
105 Age, I/154.

İnsanlara cumaya gitmelerini, cemaate katılmalarını emrediniz. Çünkü Cuma namazı ehli sünet vel cemaatin şiirlerindendir, bilakis İslamın şiirlerindendir. Cumayı terk etmek büyük günahlardandır.


Ben sevgilinin aşğıyım
Derdim gayretim O'na
Küfür ve imana gelince
Onlar kala ikinci sıra

¹⁰⁶ Tirmizi, h. no: 2322.
günülede eda edilen farzlara neredeyse denktirler. "Bu aylarda eda edilen farzlara bu ay dışında başka aylarda eda edilen 70 farza neredeyse denktir. Bu ayda bir oruçluyla iftar ettirenin vücudunu cehennemden azad olur ve affedilir. İftar ettirdiği oruğunun sevabından ise bir eksilme olmaz. Bu ayda Rasûlullah esirleri azad etmiş, kendisinden istekte bulunanların ihtiyaçlarını karşılamıştır."


aline selam ve hürmetler ederim.


Molla Reşîde gelince; letaiflere devam etsin. Her yüz virdin başında üçecek "ilâhi ente maksudi ve ridâke matlûbi" desin. Başına gelen olüm musbetiyle kalbi depresinse -ki ceze ehlinin yanlış düşününlerden uzak

---
107 Ebu Duvad, h. No: 2357.
durması gerekir-


Allah onun kerimesini mağfiret etsin ve Gavs-ı Azam'ın zümresi içinde haşretsin. Vefatın, onun içi yüzeyi hapsinden kurtuluş olmasını, kazandığı ecirden esişi ve bizleri mahrum kılmamasını yüce Allah'tan dilerim. Allah'ın (c.c) onu ve bizleri affetmesini, bizleri, akrabasını, kocasını ve ebeveyini ondan ayrılmaya eleme sebebiyle sevaba gark etmesini, hanımın geriye bıraktığı yetimleri Nefi'niin hürmetine güzel yetiştirmesini Rabbim Allah'tan niyaz ediyorum. Salatin ve selamin en üstünü efendimize, aline ve ashabının tamamına olsun.


Zaman Han'ın arkasından bir kişi gönderdim, fakat gönderdikim kişi ona yetişmedi ve geri döndü. Ahmed Ağ'a, Zaman Han'a, Nuri Ağ'a, Bedir Ağ'a, Osman Ağ'a, Ibrahim'e, Haydar'a ve kardeşlerine, çocuklarına, etbalarına selam ederim. Beni ve sizleri mağfiret etmesi için Allah'a dua talep etmenizi istirham ediyorum. Amin. Allahım! Boyunlarımızı cehennem atesinden kurt, veli kulan Gavs-ı Azam'la buluşturarak bizleri rızıkladırm. Rasülün ve bu mübarek ayrı hurmetine dünyayı gözümüzde tamamen değeriz kl.

**ELLİKKİNCİ MEKTUP**

*Halifesı Hazreti Molla Abdullah en-Nurşini ile Molla Reşid'e göndermiştir.*

Allah'ın adıyla. "*Herşey överek O’nun tesbih eder.*"¹¹⁰ O’nun nebisine ve aline salat olsun. İmdi; Gavs-ı Azam'ın kapısinin hizmetkarından ihvanın en hasları ve iyileri Molla Abdullah ve Molla Reşid'e. Sizleri rahmet ve bereketle selamlar, dua eder, dualarınızı talep ederim. Sizlere selam ederim. Çünkü aşık sizleri kendine çekmiş, ayrılk ateşi yakmıştır. Sizler geçmiş günleri yad ederek

¹⁰⁸ Bakara, 2/156.
¹⁰⁹ Bkz. Isra, 17/44.
¹¹⁰ Isra, 17/44.
ELLİÜÇÜNCÜ MEKTUP

Hizmetkari Saïd el-Milâkendi’ye göndermiştir.


Evvelden aşınahık senden oldu
Nihâdan resem cudâlık senden oldu.
Hâderun ki yârem bî vefâdîr
Şükür ki bî vefâlık senden oldu.

Bu vekalet hususunda yaptıklarına pişman olduklarında kendileriyle rableri arasındaki münasebete zarar vermesinler. Allah’tan korksunlar ve salihlerden olsunlar. Fitneye götüren ve uyandıran şeyleri

---

111 Bkz. Infitar, 82/6.
söndürsünler. Boyle yapsınlar ki şu haberde kastedilen melunlardan olmasınlar: "Fitne uyumaktadır. Allah’ın laneti onu uyandırana olsun."


ELLİDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Fakih Ahmed el-İlâluvî sebebiyle gönderdiği mektuptur. Onun hizmetine girdikten sonra bir çoğunuğun payına düşen miktarı kendisine vermesi nezretmesinden ve diğer hususlardan bahsemektedir.


Bu aciz Üstad-ı Azam, Kutb-i Efham ile Fakih Ahmed’i hakem tayin etti. Onlar bu nezrin sahibi olduğuna karar verdiler. Şunlar da şahitlik etmiştir: Şeyh Fethullah bin eș-Şeyh Abdirrahim, Şeyh Abdurrahim bin eș-Şeyh İbrahim el-Melekendi, Seyyid İbrahim bin es-Seyyid Mahmud el-İs’irdî, Şeyh Mahmud bin eș-Şeyh Tahir el-Hârî, Şeyh Tahir bin eș-Şeyh Abdilhamid el-Abîrî, Molla

112 Keşfu’l Hafa, 2/83


ELLİBEŞİNCİ MEKTUP

Seyyid Ubeydullah'a yardım etmeye gitmelerini teşvik için tüm etbaina göndermiştir.


İhvan kardeşim! Allah Teala sizlere rahmet etsin. Malumdur ki imamların sighnağı Hazreti Penah Seyyid Ubeydullah Şah ve tüm ashabı ile etbat ve dahi tüm müslümanlar sizin tarafında Râfizîlerin üç halifeye dil uzattıklarını, ehli sünneti tekfir ettiklerini, şenâtlarını onlara döküp insanları kendilerine çekip, ehli sünnet olanları kendi akidelerine soptuklarını, Devlet-i Aliyeye-i Osmaniyye için

114 İşra, 17/44.
dairesinin kutbu olan babası Hazreti Seyyid Taha'ının hurmetine, imamların nuru dedesi Hazreti Gavş el-Cil'in hurmetine, salih ve salih olmayanlara tasarrufa bulunan amcası Seyyid Muhammed Salih'in hurmetine, hilmin menbalarının membə olan Seyyid Abdullah'ın hurmetine, Gavş-1 Azam'a olan sevgisinden mecnun olanın hurmetine, Fahri kainat ta dahil ona kadar olan sadat-1 kırımın hurmetine inşaallah karşı taraf galip olamayacaktır.

Bu cihaddan geri kalana yazıklar olsun, eyvahlar olsun ki bu büyük zevatın fazlazinden mahrum kalacaklar.


Allah'ımdı! Bu hizmetkar ve dostlarını büyük nimetten, yüce rütbeden ve aziz dereceden mahrum etme. Haktı tutup kaldırımda, onu bilip tanımda eșsiz olan

Gavş-1 Arkası'ının yolunun toprağında fena olmaktan, ebedîlik cezbesinin pirinlerinin aşk yolu olan(suffix)ın sevgi nurlarından bizleri nasılplendir.

Kahramanlığının en güzeli ortaya koyana, aline, ashabina sonsuz salatu selamlar olsun.

... 

Hicri 1297

ELLİALTINCI MEKTUP

Tüm müridlerine göndermiştir. Mektubunda merakını ziyaret ettipleri Ustad Gavş-1 Azam Seyyid Şİbatullah Hazretlerinin, evlədinin, etbəvinin ve hizmetçilerinin kendilerine olan ikramlarını ve diğer hususları müjdelemektədir. Allah onun makamını ali etsin.

O'nun adıyla. "Herşey övrek O'nu tesbih eder." 


115 Isra, 17/44.
kölelerinin bu kalabalık bakışlarına razi olmayıp etraftakilerin problem çıkarmasından korktular.


6-Zilhicce-1297

**ELLİYEDİNCİ MEKTUP**

_Bu hakir-i fakire göndermiştir. Gavs-ı Azam'ın çocuğu Şeyh Hamza'nın hapsedilmesi meselesiyle ilgilidir._

Selam sıdk ve hamiyet sahibi aziz kardeşim Molla Abdulkahhar'a olsun. Allah onun fazlını artırsın.

yoksa tek tek mi gelinsin. Hizan yolundan mı yoksa mutad yoldan mı gelemim. Eğer gelmemize işaret edilirse nasıl gelineceği, ne tür tedbirler almak gerektiği ve nasıl hareket edileceği, ihtiyar zatin oğlunun nasıl kurtulacağı üzerinde bilgi verilsin.

Allah'ın selamı sizlere ve bu mektup okunduğunda hazır bulunanlara olsun.

28-Şevval-1296

ELLİSEKİZİNCİ MEKTUP

Bu fakir-i hakire gönderilmişdir. Meşhur meseleden bahsetmekte ve bazı emirler vermektedir.


Hizmete gelmek yerine sabırmenin daha hayırlı olduğu haberı ulaştı gâde emir sebebiyle burada kalınca, bu hizmetkarı bir sıkıntı aldı. Burada kaldıği ve gitmediği için iki sıkıntı bastı. Oysa o ruhunu onun hayvanat uğruna feda etmeye hazırlı. Mektubun gelmesinden dört gün önceki gece, rüyada, sonunda gelmemizin hayırlı olduğunu belirtilen bir mektup göndermişsiniz diye gördüm. Bu hizmetkar ise hayrın Norsişne gitmek olduğu kendisine ayan


Dua talep ederek üstadin ehline karşı kerim, dostlarına karşı da alçak gönüllü ol. Bu hizmetkar adına Molla Ömer'in ve dedenizin diğer çocuklarının ellerini öpünüz. Keza onun yerine dedenizin kabrini ziyaret ediniz. İmkan nisbetince her ne olursa olsun sohbeti hiç bir şeye denk tutma. Çok kez üstadin ashabı, hatta civardakiler ve hatta bazı gayr-i müslümler bile bu hizmetkarın Gavs-i
Szeyh Abdurrahman-ı Taği'nin (k.s) Mektupları


12-Zilhicce-1296

ELLİDOKUZUNCU MEKTUP

Mektubu bu hakir-i fakirre göndermişir. Bu mektup Şeyh Muhammed el-Fursâfi'ye (k.s) gitmesine muvafakat ettiğini beyan etekte olup kendisinin yüce katına gönderilen mektuba cevaptr.

Bismillahirrahmanirrahim.


ALLAH BEREKETINI HEM SIZLERE HEM DE BU HIZMETKARA BOLCA IHSAN ETŞIN. İLK ÖNCE BU HIZMETKAR MERHUM DEDENİZİN BUYURDŰĞU ŞEKİLE SIZLERE NASİHAT ETMEK İSTER. "RABBİNİ SEV, ONUN ADINA BUĞZEI." "YANINDAKILERÉ YUMUŞAK KELAM KULLAN." "ÜFKUN ÜÇSUZ BUCAKSIZ OLSUN. İNSANLARIN ZAHİRLERINE TAKLüp ALDANMA, ÜMİDİNİ KESME. Eğer bir kötülük görürsen, elinden geliyorsa ya onu giderirsin, ya da o uğurda canını verirsin."


İsmi yüce olan Allah'a muhabbetle gelince; bu en yüce gaye ve nihai communauté. Ne olursa olsun hiçbir şey buna müsavı olmaz.

Vaiz aşktan gayrı ne söylerse
Sen onu bilesin tam bir dfsane

Yarın zülflünün ve beninin derin sevdasından
Bazan kendimden geçmişim, bazan da perişan


Mevlana Câmi'ın dediği gibi "her iki cihanda da aziz olasin." Şu bu bilensin ki, çünkü bir olan Allah'tı hakkıyla sadece kendisini birlemiş olan ister. Nefsi hakir gören ve onu yücelteni de hakir gören Allah'ı tesbih ederim. Siz ve bu garip hizmetkar Firavun'un ve Ebu Yezid el-Bistami'nin ne dedğini görmek mi? Firavun "Ben sizin en yüce rabbinizim" 117 diyerek nefsi yücelti ve helak oldu. el-

**117** Enbiya, 21/92.


"Sükrederseniz and olsun ki, size karşılığını artıracağım; nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek
çetindir."¹¹⁸

Bu tarikat sizlere vaciptir. Günahlarınız vucudü veya şuhdü olsun fark etmez, durum aynıdır.


Rabbini sevenin durumu böyledir. Bu zat Allah Teala'nın hiçbiri cümzini görmemiş halde gördüğünü söleyebilir. Çünkü "Herkesin yöneldiği bir yön vardır."¹¹⁹ Adet gerektiliryo olmasaydı, bu hizmetkar da kıymetsiz isiminin silsile nisbetinde zikredilmesinden sizleri men ederdi. Vallahı kendileri adlarının Sadat-ı Kırınm

¹¹⁸ İbrahim, 14/7.
¹¹⁹ Bakara, 2/147.


Ben ben değilim
Üzüm bağı değilim
O bağlı besleniyorum
Aciz bir małhumuk

 Çünkü bu hizmetkar Gavs-ı Azam Kutb-i Efham'ın dergahından onun koyun sürülerin köpeklerinden bile utana utana geldi. Bu durum Mevlana Câmi'nin şu şiirinden daha iyi anlaşılaz:

Böylesine perişan, rüsvay bir şekilde
Yarın huzuruna sakın ola gitmeyesin
Orada bulunan sakınler seni görün te
Bu halinden utanıp iyice sıklımasın

Muhabbet nurunu yakın, ihası nuruyla aydınlanın. Şariyat-ı Mustafa ile amel edin. (Salât-u Selam peygamberimize, aline olsun). Zira Allah Teala şöyle buyurmaktdır.

"Ey Muhammed! De ki: 'Allah'ın sevîyorsanız
bana uyun. Allah da sizi sevin ve günahlarınızı
bagışlasın."¹²⁰

¹²⁰ Al-u İmrân, 3/31.
İsmi aziz olan Allah dışındakilerde hatta nefsinde fena olmaktan sakın.


Allah'ın selamı sizlere ve Şeriatı-1 Mustafa'ya tabi olanlara olsun. Allahım! Peygamberimize, alın, ashabına, zürriyetine ve ehli beytine kıyamete dek salat-u selam ıyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Burada şuunu da beyan edeyim:


ALTMIŞINCI MEKTUP


Gavs-ı Azam’un dergahının hizmetkarı, onun hayvanatının hizmetçisinin eşi büyük Fatima!


Çok defalar bana sizin ne kadar ilhâlsı, muhabbetli ve

Bu sebeple sen de edebelerde edeblenmeye bak, rabitaya yapış, emirlerini yerine getir, yasaklärından kaçı. Şeyh Osman, Şeyh Nureddin ve valideden yardım iste. Şeyh Osman ile Şeyh Nureddin'in ehl-i beylerine selam, çocuk için de dua ederim. Ayrıca köydeki erkek, kadın herkese selam ederim. Rabita ve hatmeyev devam etsinler, farzları cemaatle eda etsinler, lezzet ve sürûra ermek için inşaallah en yakın zamanda buralara gelsinler.

ALTMİŞBİRİNÇİ MEKTUP

Mektubu bu fakir-i hakire göndermiştir. Mektupta ihvana sohbetlerde anlatılması elzem olan bazı hususları ve diğer meseleleri emretektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

İzett ve şeref kendisine ait olan Allah'a hamd olsun. Salat-u selam Rasûlü Mustafa'ya, aline ve seçkin ashabına olsun. İmdi; beşer olan hizmetkardan lâhûti kardeş Molla Abdulkahhar'a. Yeğane mağfiret edici olan Allah her ikimizi de bağışlasın. Fakih Davud, Şeyh Fethullah adıyla gönderdiginiz mektubu bana ilettili. Bu mektubta iki şeyin üzerinde duruyordunuz. Birincisi ittihad ikincisi Rasûlülah'ın Şeriatını teblig. İttihađa gelince, bu Allah'ın bu hizmetkara ikram ettiği büyük nimetlerinden birisidir. Çünkü ittihadnimetinin sağladığı güzelliklerden birisi de inad, taassub ve giybeti terk ettirip muhabbet ve nisbeti artırmıştır. Çünkü şeyh efendi, bu hizmetkaranın zanna göre kudsi nefis sahibi zevvattandır ve kendisinden istifade edilir.

Ayraca üstadı (Şeyh Osman et-Tuveyli) Hazretin (Mevlana Halid Zülcehaeyn'in) en has zevvatan biridir. Bu sebeple uygun olan, çocuklarına, ashabına ve hizmetkârlarına tazim etmektedir.


Unutmayalım ki bu yol Allah’a giden aşıkların yoludur.

Cehennemin muradi beni yakmaksa yakabilir
Cennet giül bahçesi olmayacaksa olmayabilir
Benim derdim inan başkadar, bunlar değildir
Benim sevdam yiğitler kapısında beklemekтиров
Ashab-ı kehfin köpeği gibi olsun, olabilmekтиров

Kardeşlerine merhamet ve şefkat kanatlarını ger;
eziyetlerine, gördügün küçük hatalara sabret. Çünkü senin
onları kunaman ağır gelebilir. Nitekim Şeyh Halid’in Gavısı-1
Azam’dan naklettiği sözünde de bu hususa işaret edilmiştir.
Allah Teala da Rasûlüne şöyle emretmiştir: "Ve sana
uyan müminlere kanadını indir (onlara karşı mütevazi
ve şefkatli davran)."[121]

Dinleyenlerin takati miktarına sobhet et ki;
muhabetleri artsun. Nitekim Gavısı-1 Azam müridlerinden
birisine şöyle demiştir: "Bir gün sobhete gel, birgünün
gelme."Bu sözüne delil olarak şu hadisi alırdı: "Seyrek
ziyaret et ki sevgin artsun."[122]

Seyyid Kasım et-Tebrizî’nin adeti de şöyleleydi:
Talebeler sobhetine geldiklerinde bazılara göndermekten men
eder, bazılara da yarım saat sonra sobhetinden gönderirdi.

Ahrar da şöyle diyordu: "Ne vakit istersem o zaman
gel, sobhette de dileğidin kadar kal." Sobhette ivhanın
muhabbetini Allah Teala’ya kavuşmaya, onu görmeye ve bu

ikisinden kaynaklanan tarifi imkansız lezzetleri tatmaya
tevık edip, bunu çokca işlem.

Vaiz aşkta yanrı ne söylerse
Sen onu bilesin tam bir efsane

Keza sobhette vesile yoluyla üstadin muhabbetini
çokça işle. Çünkü bu en faydalı yoldur. Nitekim biyûkler
şöyle buyurmuşlardır. "Küfrü bilmeden hakîki mümin
olamazsın." Bu sebeple üstadin muhabbetini işlemeden
muhabet hasil olmaz.

Hafız da şöyle demiştir:

Gece vakti ateşle tapanların halkasından dinden
Puta tapmayıacak idiysen kûffarla ne işin var senin[123]

Allah Teala da habibi Muhammed Mustafa’ya şöyle
buyurmuştur: "De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana
tabi olun ki Allah da sizi sevsin."[124] Bir diğer ayet-i
celîlide de şöyle buyurmaktadır: "Allah, öyle bir toplum
getirecek ki (O) onları sever, onlar da O’nu severler."[125]

İste bu tariktâ-1 aliyye vasıtasıyla gurur, sıkıntu, bela
yeri olan bu deni dünyada elde edilen nice lezzetler vardır.
Nitekim deni olan dünyada lezzeti talep eden için Gavısı-

---

[121] Suara, 26/215.
[123] Bu şiirde insanın sevdigiyle beraber oluşması ve onun istediklerini yerine
getirmesine işaret vardır.
Azam şöyle buyurmuştur: "Bilmiş olsalardı bu tarıkat yoluya talep ederlerdi."

İrşad dairesinin önderi sohbetinde cennet ve cehennem bahışını açan kimseye şöyle demişti: "Bu konu buranın konusu değildir zira gönlüyle buna hazır olan şimdi cennette, gafıl olan da cehennemdedir."

Sohbetlerinde seleften, evliyanın menakibinden anlat. Özellikle de bu tarıkatı alıyeden olanlardan bahset. Üstadın menakiblerini anlatmaya özel önem ver. Böyle yaparsan başka şeylerle gönlü meşgul etme kesilir. Zira Gavs-u Azam Abdurrahim es-Sabläği'ye "bu mübarek dergahın geçmiş tarihinden bana bir şeyler anlat" demişti de, o da "anlatacağ gücüm yok, bir şey bilmiyorum" deyince, ona şöyle demişti: "Bu eşeğin hayvanlarının gübrelerinin nereye döküldüğünü de mi bilmiyorsun?" Keza Hazreti Şeyh Halid’in şöyle dediğini nakledilmiştir:

Masivayla ilgilenmeye devam etmek demek
Bu yolun yolcusu için büyük bir ayıp demek

Allah’ın selam size, arkadaşılarıniza, hidayete ve Şeriat-ı Mustafa’ya tabi olanlara olsun.

25-Muharrem-1299

ALTMIŞİKİNCİ MEKTUP

Mektubu bu fakir-i hakire göndermiştir. Bu hakirin gaflette olduğuna dikkat çekmektedir. Çünkü Halenze ve diğer yerlerden belli bir miktarda insanın tarikata girmiş olmasının gaflette sebepler olmamasını istemekteyiz. Mektupta başka hususlara da değinmiştir.

Bismillahirrahmanirrahim.

temizlemektir. Nitekim Şah-1 Nakşibend设有
"Ey İman edenler! Allah'a iman ediniz" 126 ayetinin şuna
işaret ettiği beyan etmiştir: "Bu ayet taşdırdığımız vücudu
her an nefypedip hakiki ma'bûdu isbat etmeyi iltizam ediyor."
Cünayed şöyle demiştir: "Bize göre vücudu
nefyetmek yollarin en kestirmesidir. Fakat ihtiyari terk
edip annelerdeki kursuları görmedikçe de maksiad hasıl
olmaz. "Elli yıl geçse de nefsini terk etmeyen iman-1
kâmile ulaşamaz."

Kusurumuz olmakla beraber bu ruyet hem benim hem
de sizler için kolaydır. İmam-1 Rabbani de şöyle
buyurmuştur: "Laneti düşman ve kötü nefis her an
pusudurdu."

İnsanların Gâvvs-1 Azam'a ıktida etmek için ihtiyaç
icinde bulunmalarının hikmetine dair sualin cevabına
gelince: Dilediğini yapan ve dilediği gibi hükümmede Allah'ın
tebhih ederim. Çeşitli şekillerde düşünenler olmuştur ama
bu Subhanahu ve Teala Allah'ın kudretiyle, Gâvvs-1 Azam'ın
himmetiyle olmuştur. Bu sebebe ashab ve talebeler
artmıştır. Onun adına işiten, Allah'ın velisini sevme
sebabiyle Allah Teala'ya muhabbet ve ihtiyaki artmaktadır.
Bu aşk ve muhabbet sebebiyle onlara mecnun da denir. İşte
bu sebeple sizlerle O'nun rizasını kazandıracak bir taraфа
hizmet için çalısmaya gitmenizi beyan ettim.

Ey Kardeşim! Allah için sohbete çok önem ver.
Sohbeti ihmal edip kaçaırma. Çünkü Cezerî şöyle demiştir:

126 Nisa, 4/136.


11-Cêmâzî'lı Uhrâ -1299

ALTMIŞÜÇÜNCÜ MEKTUP


Bismillahirrahmanirrahim.


Ona mensup olanlar sizden teveccüh talep ettiklerinde onlara himmetin iki kısmından oluştuğunu müjdeleyin: Himmetin bir kısmı sadece onlara diğer kısmı da diğer sofilerdir.


Molla Mustafa'ya gelince buraya gelmesine izin verdim. Gelecekse hemen gelsin.

Allah'ın selamı sizlere, hidayete tabi olanlara ve Şeriat-ı Mustafa'ya yapışanlara olsun.

ALTMIŞDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Hazreti Şeyh Fethullah'a göndermiştir. Mektupta Mirza Bey'in kendisine gönderdiği mektubu alıp mektupta yazdığı hususları onunla konuşmasını istemekte ve diğer hususlara temas etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Salat-u Selam Allah'ın Rasûlü Mustafa'ya (a.s), aline ve ashabının tamamına olsun. İmdı, Gavş-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından Allah yolunda dost manevi kardeşim Şeyh Fethullah'a. Molla Abdülkerim'in gönderdiği mektubu hizmetkarı ulaştı. Mirza Bey ona Allah'a yemin ederek bu hizmetkarın emriyle hareket ettığini, ne fiil ne de sözle bana aksı bir şey yapıp söylemediğini yazmasını istemis. Bu sebeple bu hizmetkar süratli bir şekilde gelmek için Zırnak'tan Memâni'ye döndü. Ardından da iyi niyetli bazı ağalar ve imamlar kalabalık bir toplulukla beraber, vakt olan bazı mefsedetleri def etmek için Haftren'ke gitmek üzere geldiler. Eğer bu hizmetkar gelmeseydi; bu nu...


19-Cemazil Uhra-1299

ALTMIŞBEŞİNCİ MEKTUP

Bu mektubu, Molla Abdulkarım el-Bitlisi’nin Efendi hazretlerine yazdığı ve Mirza Bey’in artık emr-i şerifinden çıkmayacağını vaad ettiği belirttiği mektup sebebiyle, Mirza Bey el-Huveyt’i’ye nasihat etmek için yazmıştır.


127 Isra, 17/44.
Böyle olunca meydana gelen hadiseler kendisinde şaşkılığa sebep oldu ve şu duaya şınımaktan başka melcei kalmadı: "Allahım! Bana hakkı tam olarak göster. Ona tabi olmayı nasip eyle." Sonra bu hizmetkarda bu mektubu yazma düşündesi sadir oldu ve yazmaya başladı:


Ey nefs! Küçük günah hakır görme büyütür Rabbin gufran yanında büyük günah küçüktür Belki rabbin rahmetiyle taksimat yaparken İyânın durumuna göre affolman mümkünündür

Efendimiz Câmi de şöyle der:
Günahım ikiyüz harman kadar olabilir
Ahımın şimşeği onları iyice yakabilir
Yüz kitap dolusu isyanım bile olsa
Gözyaşlarını onları tamamen silebilir

Kendisini tesbih ettiğim Allah Teala da şöyle buyurur. "Rahmetim gadaybımı geçmiştir." Allah Teala, Rasulü Mustafa'ya (sav) ne kadar mağfiret sahibi olduğuna dair şu ayetleri indirmiştir:


130 Beyhaki, el-Esmâ ve's Sifât, 319; Suyutî, ed-Durûrî'l Mensur, III/6.
131 Nisa, 4/116.
132 Zümer, 39/53.
133 Hicr, 15/49.
134 Furkan, 25/70.


19-Cemazil Uhra-1299

ALTMIŞALTINCI MEKTUP

Halifesı Hazreti Molla Halil'e göndermiştir. Mektupta ihvanın sayısını artırmaktaki nihaî gayeyle ilgili olarak iki hususun söz konusu olduğunu beyan etmekte ve bazı emirler ile diğer hususlarda açıklamalarda bulunmaktadir.

Bismillahirrahmanirrahim.

Salat-u selam seçtiği kuluna ve seçkin aline olsun. İmdi; Gavs-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından Allah yolunda kardeş ve dostumuz olan Halilullah'a. Şeyh
Fethullah adıyla göndermiş olduğunuz mektubun maksadı malum olmuştur.


\(^{136}\) Kasas, 28/56.


Eğer siz çağıran kimseleri hikmetli üslublarla kazanmanız mümkünse buna işin veriyorum.

Parsin yoluna gelince onların ve o civardakilerin şartlığı olarak size olan taleplerini işittiysiniz öncelikli olanları gözetmek suretiyle bu civarda hizmet ediniz.

korkmalarındandır. Halvette olanın enişi, zatını zikredenin
yanında oturum O'dur. Böyle bir insan üstadin aynasında
Allah'ın kendisine olan rahmetini görür, üstadin a olan
muhabbetinden ilahi muhabbet kaynakları. Üstadin
kendisini aşk yoluyla Allah'a götürdüğü kimseye ne mutlu.

Eğer sevgili mecazi aşkla tam sevilse
Bu hal gazinin giydiği elbiseye benzer
Üzerindeki elbise hakiki yün olsa bile
Daha da güzelini, iyisini giymek ister

Sizlere, ihvana, ashaba, Şeriat-ı Mustafa'ya tabi
olanlara selam olsun. Allahum! Efendimiz Muhammed'e,
eline, ashabına, züriyette ilelebed ziyadesiyle selam eyle.
Onları bereketlendir. Amin. Hamd olsun alemlerin rabbi
olan Allah'a.

9-Recep-1299

ALTMİŞYEDİNCİ MEKTUP

Şeyh ABDURRAHMAN-ı TAGİ'NİN (K.S) MEKTUPLARI

Mektupta ka'yımetli Halifesi Hazreti Molla Halil'e
letaifleri açıklamaktadır.

Bilesin ki iman on cuzden müteşekkildir. Beşi nurâni,
beşi de zulmânıdır. Nurânî olanlar kalp, ruh, sir, hafa,
ehfâdır. Zulmânî olanlar nefs ve anâsır-ı erbaadır. İlk beş
tanesi için alem-i emirde beş kemalat vardır. Kalbin

cemali huzur ve tecellidir. Ruhun kemali cezve ve
muhabbetir. Sîrîn kemali vahdetin bir bölümüdür.
Hafanın kemali istiğrakın bir bölümüdür. Ahфанın kemali
izmihlalin bir bölümüdür. Vahdetle murad, alemde zatını
görüdiği halde mürdün muradının Allah Teala olmasıdır.
Sanki Allah bir deniz, alem de ona dalmış varlık gibi.
İstiğraka murad, hem kendi nefsini ve hem de tüm alemi
idrak etmesidir. Sanki bu ikisi Allah Teala'nın zatında
mûstağarak olmuşlar gibidir. Şûhâdunun çöklüğündan,
alemde kendisini çokça yakınılaştırıldığı için böyle müşahede
edilir. İzmihîle ile murad, tüm alemi ve kendisini Allah
Teala'nın zatının denizinde etrafi çevrilmiş ve ona sütteki
suyun aktığı gibi akıp gittûşunu görûp idrak etmesidir.

Zulmani beş üzere bu kemalatın zitti olan beş
noksanlık vardır. Nefsin noksanlığı Allah Teala'ya
düşmanlık yapmasıdır. Dünyayi ve onun istek duyulan
yonlerini sevmektedir. Toprağın eksikliği ise taatta
gevşekliktr. Suyun noksanlığı ise nifak, karişıklık olup
icinde bulunduğunu günahârlarıyla boyanmasıdır. Tipti
suyun içinde bulunduğu kabin rengini alması gibi. Ateşin
noksanlığı ise gadab ile tutuşup yanmasıdır. Havânın
noksanlığı ise tekebûrûdür.

Nurani letaiflerini asılları alem-i emirdedir. Bu alem
ise maaddesiz olarak bunlarla mevcut bir alemdir. Bu alemde
var olan her şey noksanlıkta ve ayiptan uzaktır. Çünkü bu
ikisi yaratılmış olan bu alemin eserlerindendir. Bu alem ise
maadeyle mevcuttur.

Kalbin aslı arşın zeminidir. Ruhun asîl yuvarlusu dokuz


birt durum maydanyo gelnemekn yükelsebilebilir. Avamdan bazilarinda huzur hali bulunmasina ragmen cezbe-i seker halinin bulunması gibi. Bunun gibi bazilarinda cezbe hali olmaksizin mahv halinin yaşanması gibi. İşte bu yuce yürüyüştir, buna cezbe yürüyüşü, vahdette fena ve velayet makamı denir.

Allah Teala dilerse bir kulu marifet yürüyüşüne ve "nefsini bilen rabbını bilir" makamıyla teşerrüf etmeye muvaffak kılar. Yani nefsinin acziyetini, noksanlığını bilen kimse rabbinin kudret ve kemalini idrak eder.

ALTMIŞSEKİZİNCİ MEKTUP

Mübarek halifesı, kıyemetli zat Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektubunda bir şahısın öldürülmüşüyle ortaya çıkan sorunların düzeltmesini emretmektedir.


ALTMIŞDOKUZUNCU MEKTUP

Yine halifesı muhterem zat Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Mirza Han'a ihsanda bulunmayı emretmektedir.

O'nun adıyla. "Herşey överek onu tesbih eder." 137 İmd; Gavş-ı Azam‘ın dergahının hizmetkarından Samed olan Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed'e. Mektubu getiren Mirza Han irşad dairesinin kutbunun askıdan, bizi sevenlerden ve bize karşı halis olanlardandır. Öğlu da bizim hizmetimizde vefat etmiştir. Sizden beklenen ona ihsanda bulunmanızdır. Çünkü ona yapılacak ihsan bize yapılmış gibi. Ümid ediyorum ki, müridleri fazı ve sünnet olarak tasaddukta bulunmak üzere teşvik edersiniz. Sıze ve hidayete tabi olanlara selam osun. 11-Şaban-1299

YETMIŞİNCİ MEKTUP

Halifesı Hazreti Molla Ahmed'e göndermiştir. Mektupta Erzurum'dan kendisine kollu yelek alınmasını

137 İreta, 17/44.
emretmektedir.


**YETMİŞBİRİNCİ MEKTUP**

Bu mektubu halifesı faziletli insan Hazreti Molla Ahmed’e göndermiştir. Mektubunda Tunkal arazisinin yarısının satılması hususunda onun vekili olduğunu, halifesinin kararının kendi kararı olduğunu ve diğer hususları beyan etmektedir.


**YETMİŞİKİNCİ MEKTUP**


İmdi; Allah yolunda kardeşim Molla Ahmed’e. Allah’ın selamı üzerine olsun. İlk olarak alvalınızı sual ederim. İkinci olarak, malumunuz olsun ki tuzumuz bitti.

---

138 İsr, 17/44.

Baki kelam. Tafsilat mektubu getirendirir. Allah’ın selamı sizlere, yarınızda kıllere ve hidayete tabi olanlara olsun.

**YETMİŞÜÇÜNCÜ MEKTUP**

Bu mektubu da Hâlifesî hazreti Molla Ahmed el-Taşkesâni’ye göndermiştir. Mektubta kendisine gönderdiği iki mektubunu aldığını ve Allah’a hamd ettiği beyan etmeye ve diğer bazı hususları açıklamaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim.

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat-u selam mahlukatin en hayırlısı Hz. Muhammed’e (sav), aline, ashabına, ezvacına, zürriyetine, akrabalarına ve ensarına velhasıl bilcümlesine olsun.


Bu işe mecbub olanları araştırın, kendi nefsinizde de şeyk ve canlılık olsun. Çünkü çevrede futuhâtin olmasının en büyük amili bu iki haslettir.


Şușar tarafından Karakankâ yönünden bize bir köy satın alın ki sizin o tarafa gelelim.

31-Gülan (Mayıs)-1299
YETMİŞDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Yine halifesine muhterem zat Hazreti Molla Ahmed et-Taşkın'ye gönderen ve Mektubun'a gitmesini emretmekte, elini orada doktorlara göstermesini ve başka hususları emretmektedir.


139 İera, 17/44.

ŞEYH ABDURRAHMAN-ı TAĞI’NIN (K.S) MEKTUPLARI


O'nun kahrının ve lütfunun hakiki meftunuyum Şasılacak şey ki ben her iki ziddin de asığtım

Ayrıca bu hastalık rivayette geldiği gibi bir lütfutur: "İnsanlardan en çok belaya uğrayanlar peygamberler, sonra veliler, sonra muttakiler sonra da bunları peş sıra takip edenlerdir." 140


Allah’ın selâmı sizlere, ihvana, ashaba ve Şeriat-ı Mustafa’ya tabi olanlara olsun. Allahım! Efendimiz

140 Bzk. Feyzu’l Kadir, I/518.
Muhammed'e, aline, ashabına, ezvacına, züriyetine, onu olanların her anıında, gasillerin de her gafletinde ziyanesiyle salat-u selam eyle, onları mübarek kil.
12-Ramazan-1 Müberek-1299

YETİMİŞBEŞİNCİ MEKTUP

Bunu muhterem, kıymetli zat, halifesı Hazreti Molla Ahmed'e göndermişir. Mektubunda gelen iki kişinin mektubunu kendisine getirdiklerini belirtmekte ve elini keçeden bir bezle sargılamasını ve üstadi Gavs-ı Azam'ın kendisine maneviyatta çok iltifatlarda bulunduğuunu ve diğer hususları beyan etmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim.


Allah'tan korksunlar, bu hizmetkar ve onun efendisinin muhabbetiyle çigerlerini dağılabilir. Bunun da sohbet, rabita, sabahatın önce niyaz için kıyama durarak, Allah'a olan ihtiyaçlarını hissedip arz ederek yapınlar. Böyle yapınlar ki şu ayet onlara uygun düşmesin:
“İslam olmalarını senin başına kakıyorkar. De ki: Müslüman olmanızı benim başına kakmayın. Tersine eğer gerçekten inanmış iseniz, sizi imana ettiği için Allah, sizin başına kaksaka yeriyerd.”**141**

Allah’ın selamu senin, onların ve Allah’ın salih kullarını üzerine olsun. Başına gelen musibetlere sabret. Sevdğinle arana giren dağlar ve vadilerin sebeb olduğu ayrırlık nedeniyle artan aşk ateşi’nin yanını. Sevdğinin halini soruyorsun. Muhammed Mustafa’nın (sav) bile hakkıyla hamdinden aciz kaldığı O大切な zata hamd olsun. Çünkü Hz. Peygamber bile "sana senayı hakkıyla yapamam" buyurmuştu.**142**


**141** Hucurat, 49/17.

**142** Müsifim, Salat, h. no: 222.

selamet bulmanız için dua edilmesini emretti. Bu sözüne delil olarak şuunu söyledi: Ben kendisine ikram edilen çok iltifatlar sebebiyle vefat eden insanlar gördüm.

İnsanlara unsurç gelmeyecek olsaydı bu aciz güzelliğ ve cemal surlarından görtüklerini orada anlatacaktı. Çünkü orada bu hizmetkara pek çok ikramlıda bulunuldu. Şüphesiz bunlar sadece bu hizmetkara has değil siz de dahil tüm sofilerle şamlırdır:

Çeşit çeşit güzelliklerle sahip sevgilinin yüzünden Mevne olursam münkrler dahi beni kimamasın O güzel şahının kaşlarından çıkan oklardan Ben ne yapayım nazardown güzel şeha gözlerin Ben bu remizlere,визli işaretlere meftunum Herşeyimi feda ettim, şimdi istemekte camım: Bir nevruz güünü atının yoluna uzanacağım Baştın egerek bu uğurda camını vereceğim


Sizin teblig için gitmeniz gelince, size Allah Teala’nnın Habib-i Muhtarı için buyurduğu şu ayet yeter: "Sana indirileni teblig et"**143** Keza şu ayet: "(İnsanları) Allah’ça çağırın, amel isleyen ve ben

**143** Maide, 5/67.

Bilakis ben şöyle diyorım: Onlara "Allah sizi gaflet uykusundan uyandırın" deyiniz. Hem tadmayan bilemez, kendince yorumlar yayar.

Nitekim Hafız şöyle der:

Hakkında söylenenler zoraki söylemiş değildir.
Zahire aldınız duran insan halimi anlaşıp değildir.


27-Teşrin-1299

---

144 Fussilet, 41/33.

---

**YETMİŞALTINCI MEKTUP**


Bismillahirrahmanirrahim.

Hâmd alemlerin rabbi olan Allah'a, Salat-u selam peygamberlerin efendisine, temiz tayyib aline ve ashabına olsun. İmdı, Gavş-ı Azam'ın dergahının hizmetkarından muhib ve muhlis olanlara. Allah'ın selamı ve bereketi üzerine olsun. Sizlere dua ediyor ve dualarınızı talep ediyoruz. Sevgi dolu, sizlerin ihlas ve muhabbetinizi gösteren iki mektubunuz bizlere ulaştı. İhlas ve muhabbet


Allah Teala’ya muştak olanların ruhları sanki red ile kabul arasında gibidir. Allah sizlerle masivadan alakanızı keserek en derin muhabbetlerini tattırırın, zatının dışındakilerden ayrılrıp onu talep etme kuvveti versin.


Ey kardeşler! Allah Teala’ya yönelmek, Subhanahu

ve Teala’yı sevmek, Celle ve Al’ıyı marifet etmek her iki cihanda en büyük nimetlerdir. Söleyyenin dediği gibi "ne olursa olsun hiçbirsey buna denk olmaz." Allah Teala böyle kimsenin önüne Şah-ı Nakşibendi çıkarır ve onu kendisine döndürür, onun dişindakileri bir heves olarak bırakır, terk ettirir. Çünkü "Allah’ın rızasıyla bir kulu istikamet üzerinde tutması yeterlidir, gerisinin önemi yoktur."


Ey Kardeşler! Adavet bu deni kabih dünyaya

olmalıdır. Ki burası sıkıntı, burur yurdudur; Onda veфа yoktur. Büyük düşmanlık onadır. Şu haber hiç okudunuz mu: "Dünya melundur. İçindekiler de melundur. Allah'ın zikri ve ona tabi olanlar hariç."

Fakat yine de dünya, Allah Subhanehu ve Teala’yi isteyenler için ganimet, O’na ulaşmayı ve cennette görmeye susayanlar için vesiledir:

Dünya niyetleri için istemem
Aşık hazırlamaktır uhraya gayem

Hasıl-ı kelam; Gavs-ı Azam’ın gölgesini seviyorsanız ve ona muhabbet etmekle meşvalı sevmeyi arzuluşur ve tarikatine sülük etmek istiyorsanız emrettiklerini yerine getirin. Allah’ın selamı size, köydeki herkese, ashaba, ihvana, dostlara, Şeriat-ı Mustafa’ya tabi olanlarlara olsun. Salat-u selamın en kamili ona, tüm aline, ashabına, evzacına, zürriyetine, yakınınlarına, tüm nebilere ve rasullere, şehidlere, salihlere ve onlarla beraber bizlerin üzerine olsun. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. 16-Şevval-1299

YETMİŞYEDİNCİ MEKTUP

Bu mektubu elinizdeki mektupları toplayan halifesı Seyh Abdulkahhar’ın zevcesine göndermiştir. Allah her ikisinin de surrini alt eylesin.


---

[147] Isra, 17/44.

[148] Buhari, Cihad, 33; Müslim, Cihad, 126-30; Müsned, III/118.